## PRESIDENTS SECRETARIAT

(LIBRARY)
$\operatorname{con}$ No $=$ Sin Class No ITO

The book should be returned on or before the date st stamped below


## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

General Editor:<br>B. BHATTACHARYYA, M, A, Ph. n ,

No. LXXXIV

मानसोड्डास:
हितीरोग भागः

# MENASOLLASA OF HINGY SOMIMS'VARA 

Edrted woth an introduction
BY
G. K. SHRIGONDEKAR, M. A. Superintendent, MSS. Section, Oriental Instıtute, Baroda.

Vol. II

## BARODA

ORIENTTAI INSTITUTE

# Printed by R. R. Bakhale, at the Bombay Vaibhav Press, Servants of India Society Building, Sandhurst Road, Bombay 4. and <br> Published on behalf of the Government of Baroda by Benoytosh Bhattacharyya at the Oriental Institute, Baroda. 

## Price Rs, 5-0-0

## Introduction.

The second volume of the Mānasollāsa, the encyclopaedic work of the Western Cālukya King Someśvara, is now offered to the Sanskrit knowing public. The volume contains the whole of the third Vimsiati in twenty chapters and part of the fourth Vimsati comprising fifteen chapters. The third Vimsiati deals with the twenty kinds of Upabhogas or enjoyments, while the fourth treats of the twenty kinds of Vinodas or royal sports, out of which only fifteen are described in the present volume. The remaining five Vınodas and the last Vimśati, namely, the Krị̣̀āvimśati will appear in the third or the last volume. It is worthy of note that in the 4th Vimsati the chapter on Music is the longest and equals in length the whole of the first volume. This, no doubt, bespeaks the great interest the royal author King Somesvara took in the science and perhaps also in the art of Music.

## THE MSS. MATERIAL.

The present volume is prepared with the help of the following four MSS:-
A. Belongs to the Oriental Institute. It is a complete copy prepared with the help of three MSS.
B. Belongs to the Bhandarkar Oriental Research Institute, PoonaIt is incomplete. In this MS. even the Grhopabhoga or the first Adhyāya of the third Vimsati is not complete.
D. Complete. It did not give much help in the preparation of this volume, since the subjects treated of in this volume are unusual; it is full of mistakes. It belongs to the Bikaner Durbar and we have a photostat copy of the same in our collection.
F. Complete but full of mistakes. This belongs to the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

## SUBJECT-MATTER.

The first Adhyāya of the third Vimisati opens with Muhūrta Jyotisa or the Science of Astrology for finding out auspicious moments while
building new houses for princes, ladies of the harem and ministers. No information is, however, available here on town-planning or building of forts, since ostensibly the purpose of the Vimsati is to describe the Upabhogas or royal enjoyments. It treats, nevertheless, of a few types of palaces like Pṛthvijaya, Muktakoṇa, Sarvatobhadra, Srivatsa etc. being fit objects of royal enjoyment.

## THE CATUȘKAS.

As the Catuspas ${ }^{1}$ allow good light and ventilation inside the house, every palace is here recommended to have at least one Catuska. Various kinds of palaces are mentioned here and their names differ with the number of Catuṣkas, the number and direction of the Alindas, Sālās and Bhadras contained in them.

1. The definition of a Oatuska and the order of construction as given in sloka 31 on page 4 is :-

चत्त्वारो मध्यगाः स्तन्भा यत्र तत्स्याच्चतुष्ककम्य ।
तई्माद्वाहिरलिन्दुं च्याच्छाला स्यात्तद्नन्तरम् ॥
( अलिन्द्रं) च पुनः शाला कमेणैवं प्रवर्धते।
Next to the Catuska is the Alinda and next to it is the Sală. These extensions take place in this particular order. The Śālā is then followed by an Alinda and the latter by the Śālă in the order of construction. Extension in this particular order is considered necessary in the case of the king's palace.

The definition of शालल is:-
गृहमेकं तु यचछन्नं सर्वे इालेति सा स्टृता ॥ समराङ्नणस्टत्रधार ॥
And the definition of an अलिन्द् is:-
शालाय्रें वलभी या ₹याइलिन्द्येति बद़न्ति ताम्य॥ समराड्गणसूत्रधार ॥
And केन्चिद्लिन्दकं द्वारं प्रबदन्ति मनीषिणः॥ २३८॥
केचिदलिन्द्धं शालां च केचिच्चालिन्दिकं च तत्।
गृहबाह्यत्थिताः काष्टा गृहमत्यन्तनिर्गताः ॥ २३९॥
काष्ठाकाष्ठस्य यदेहं तद्वा चालिन्द्संज्ञकम्।
गृहाद्धहिश्व ये काष्ठा गृहस्यान्तर्गताश्र्व ये॥ २४०॥
तेषाङोष्टीक्टतं तिर्यग्गेहं चालिन्द्संज्ञकम्।
स्तम्भहीनं गृहाद्याह्यान्निर्गतङ्षाष्टनिनिमत्तम ॥ २४? ॥
मध्यादूध्रगतं गेहं तच वालिन्द्संज्ञकम्।
यत्रालिन्द्न्च तत्रैव द्वारमार्गे प्रश्ससे ॥ २४२ ॥
अलिन्दं द्वारहीनं च गृहकोटीसमं ₹मृतम्द।
यत्रालिन्दं तत्र शाला तत्र द्वारभ्a शोभनमू॥ २४३॥
शाललालिन्दं (न्द) द्वारहीनंन न गृहं कारयेष्दुधः।
—विश्नकर्माप्यकाइाः।

## THE PALACES.

Houses with four Śsālās, three Śālās, two Śālās and one Śālā are described afterwards. Sixteen kinds of palaces with one Śāā are distinguished. Dhruva is the first among the sixteen and Vijaya is the last among them. The result of living in these houses is the same as is conveyed by the very name given to these buildings e. g. Dhruva ' permanency ', Vijaya ' victory ' and so forth.

## WORSHIP OF VĀSTU.

The king is required to worship the Vāstu or the site of the palace, a big square divided into 81 pādas and has to give specified offerings to the deities residing in those 81 pädas. The king has to perform this Vāstupūja before building the palace and thereafter annually after the building is completed. The king's palace may have one to nine stories. In the palace there must be certain very dark places to be illumined by Manidīpas (or jewel-lamps) also entablatures (Matta-vāraṇas) with rich display of ivory, having pillars of gold or sandal wood, pavements of glass, crystal etc. and walls either made of crystal slabs looking like mirrors or made beautiful with wonderful pictures.

## MATERIALS FOR PAINTING.

The author now deals with painters and painting, as also with the methods of preparing Vajralepa (adamantine paste), painting brushes, pure and mized colours. In his opinion there are only four Suddha or original colours: white, red, yellow and black; and he recommends the use of Sankha (conch) powder for white colour. He distinguishes three kinds of red colour and recommends Darada (red lead) for reddish brown, Alaktaka (red sap) for blood-red and Gairika (red chalk) for dark red. He prescribes Haritāla (yellow orpiment) for the yellow colour and Kajjala (soot or lamp-black) for the black colour. While dealing with the Miśravarnas he recommends gold to be used in showing the golden ornaments.

## ICONOMETRY.

In the Mānasollāsa, very interesting details are given on portrait painting, which is dependent in the first place on the three principal lines, called the plumb lines here named as the Brahmasūtra and the two Pakṣasūtras. The Brahmasūtra is the line which begins from the Keśānta (forehead where the line of hair begins) and passes through the middle of
the eyebrow, the tip of the nose, chin, chest and navel to the middle of the two feet. This line, thereforc, marks the centre of the body from head to foot.

The two Pakṣasūtras are usually six angulas away from the Brahmasūtra on either side. They start from the Karnānta (the top of the ear) and pass through the chin, the middle part of the knees, the outside skin and the second finger near the toe to the ground.

## THE FIVE ATTITUDES.

With the variation of the distance between the central and side lines five different positions of the subject are obtained, in the same manner as the front, profile and three quarter positions are obtained in Western Art, The five positions are named in the Mānasollāsa as- Rju, Ardharju, Sāci, Ardhākṣi and Bhittika. Rjusthāna is the front position in which the distance between the central plumb line (Brahmasūtra) and the two Pakṣasūtras i. e. side lines is six angulas on both the sides. Ardharjukasthāna is that in which the distance from the Brahmasūtra to one Pakșasūtra is eight angulas on one side and four angulas on the other. The Sācisthāna is that in which the distance from the Brahmasütra to one Paksasūtra is ten angulas on one side and two angulas on the other. The Ardbāksikasthāna is that in which the distance from the Brahmasūtra to one Pakșasūtra is eleven angulas on one side and one angula on the other. Bhittikasthāna is that in which only the Paksasūtras are seen while the Brahmaśutra disappears.

Later the table for measuring lengths is given:-

| 8 परम1णुड $=1$ उससरेण | 8 यबड $=1$ अङ्रुल or मात्रा |
| :---: | :---: |
| 8 ज्रसरेणुड $=1$ बालाग्र | 2 मात्राs $=1$ गोलक or कला |
| 8 बरलाग्रघ $=1$ लिक्षा | 3 मात्राs $=1$ अध्यर्ध्दकला |
| 8 लिक्षाइ $=1$ यूका | 4 मान्रा $\mathrm{s}=1$ भाग |
| 8 यूकाs $=1$ घव | 3 भागs $=1$ वितस्ति or ताल. |

The whole body from head to foot is nine Tālas in height. The face from Kesiānta to Hanu $=1$ ताल.

| यीवा=4 अङ्यग्रत | ग्रीवा to दृदय $=1$ ताल |
| :---: | :---: |
| हृदय to नाभि $=1$ ताल | नाभि to मेढ्र $=1$ ताल |
| ऊरु $=2$ ताल | जानु $=4$ अध्डुलs |
| जड्बा $=2$ तालs | चरण $=2$ अद्नुल्रs |

Thus according to Brahmasūtra the height of the body is 9 Tālas, the Mauli (crown of the head) is 4 angulas from the Keśānta; thus the real height is 9 Tālas and 4 angulas i. e. $9 \frac{1}{3}$ Tālas.

Next come the details of vertical measurements:-

1. First is the Mastaka-sūtra i. e. the line of the crown.
2. Four angulas below is the Kesānta (cnd of the front hair) sütra. I his goes round the head three angulas above the Karnāagra.
3. Two angulas below is the Tapanoddeśa-sūtra. This goes through the Sankhamadhya, one angula above the Karnāgra and one angula above the occiput.
4. One angula below is the Kacotsanga-sūtra which goes from near the eyebrows, the upper end of the ear to the Sirsakürma (occiput).
5. One angula below is the Kaninikā-sūtra which goes by the Apānga, the upper end of the Pippali and above the pit of the back of the head.
6. Two angulas below is the Nāsāmadhya-sūtra. It goes through the high portion of the cheeks to the middle of the ear.
7. Two angulas below is the Nāsāgrasūtra. It goes through the cheeks, the root of the ear, the Keśotpatti-pradesia and the back.
8. Half an angula below is the Vaktramadhya-sūtra. It goes by the Spṛkkā or Kṛkāṭikā.
9. Half an angula below is the Adharostha-sūtra. It goes by the joint of the chin to the back of the neck.
10. Two angulas below is the Hanvagra-sūtra. It goes by the neck to the joint of the shoulder.
11. Four angulas below is the Hikkā-sütra. It goes from below the shoulders and the tops of the hands.
12. Seven angulas below is the Vaksahsthala-sūtra. It goes by the red part of the nipples and the arm-pit joints to the back-bone.
13. Five angulas below is the Vibhramasanga-sūtra. It goes below the nipples, the part between the breast and the backbone, the upper part of the elbow joint to the middle of the back.
14. Six angulas below is the Jaṭharamadhya-sūtra. It goes by the end of the biceps to the back,
15. Six angulas below is the Nābhī-sūtra. It goes by the loins to the top of the Kakundaras (buttocks).
16. Four angulas below is the Pakväsayasūtra. It goes by the middle of the Nitamba (hips) above the Sphiks i. e. fleshy part of the buttocks.
17. Four angulas below is the Käñcīpada-sūtra. It goes by the middle of the buttocks.
18. Four angulas below is the Lingasirah-sūtra. It runs by the root of the thighs to the expanse or curving of the buttocks.
19. Five angulas below is the Lingāgra-sūtra. It goes from below the buttocks and enters the fold of the buttocks.
20. Eight angulas below is the UTru-sūtra.
21. Four añgulas below is the Mānasūtra i. e. Ũrumadhya-sūtra.
22. Four angulas below is the Janumürdha-sūtra. These three sütras should go round both the thighs.
23. Four angulas below is the Jānvadhaḥ-sütra. This also should go round the knee.
24. Twelve anggulas (one Tāla) below is the Śakrabasti-sūtra.
25. Ten angulas below is the Nalakāntaga-sūtra. It runs from the top of the ankle to the top of the heel.
26. Two angulas below is the Gulphānta-sūtra.
27. Four angulas below is the Bhūmī-sūtra.

The total length of the Brahma-sūtra amounts thus to 108 angulas. The author next gives elaborate iconometrical details of the different parts of the body for all the five ( rju etc.) attitudes of images.

While dealing with the measurement of the palm of the hand on page 32 he gives the names of different lines on hands. The first of these lines is called $\bar{A} y u r l e k h \bar{a}$ (the heart-line), the second of these is the Saktirekhā (head-line) and the third is the Pumrekhä (the life-line). This is joined to Saktirekhā. The terms Saktirekhā and Pumirekhā are not usually met with in works on Palmistry.

Further he gives in detail the rules for painting on the walls in the first four. Sthānas or attitudes, omitting naturally the last or the Bhittikasthāna as no part of the face is visible there on the Bhitti (wall). He, however,
does not recognise any other Sthāna besides the five already mentioned even though the position happens to be intermediate between any two acknowledged attitudes.

## THE DEITIES.

Then he gives the Dhyānas of the twenty-four forms of Jagannātha or Visṇu beginning with Kesava. All the twenty-four forms of Visṇu are endowed with four hands, carrying the well-known symbols of Visnu, namely, the Śańkha (conch), Cakra (discus), Gadā (mace) and Padma (lotus) in different orders.

For the four symbols of Viṣnu the author here has used abbreviations: thus Sa for Sankha, Ca for Cakra, Ga for Gada and Pa for Padma. Three abbreviations of symbols usually occur in each set of four letters where the fourth denotes the abbreviated name of the deity. The first letter shows the symbol in the right lower hand, the second in the right upper, the third in the left upper, while the fourth which is not mentioned denotes the left lower hand holding the remaining symbol. Thus the abbreviation means that the form bears clockwise Padma in the right lower hand, Sankha in the right upper, Cakra in the left upper and Gada in the left lower (though not mentioned). The last letter ke indicates that the name of the form is Kesava.

Then he gives the iconography of the eight-armed images of Hari, Trivikrama, Nṛsimha, Rāma and Nṛvarāha and declares that these should be ten Tālas in height while Vämana should be of seven Tālas.

The two works Silparatna and Mānasollāsa agree so closely that one is tempted to believe that out of the two one must have borrowed from the other. The Silaparatna of Śrikumära being probably a work of the 16 th century it is likely that it must have borrowed from the Mānasollāsa. It is, however, also probable that both of them might have borrowed from some earlier work which formed a common source.

In the first chapter the author deals with architecture, iconography, drawing, painting and cognate subjects. The Mürtis treated of in this work are : Kesava etc. twenty-four forms of विष्णु, हरि, त्रिबिक्रम, वामन, राम, तृबराह, नरसिंद, मत्त्य and कूर्म; जह्नदेव, महादेव in human form as in गजास्रुरध, as in त्रिकरदाह as ₹्वच्छन्दैैरब, as अर्धनारीश्वर, as उमामहेश्वर and as हरिहर; कार्तिकस्वामी, गणेशा, काली, माहिषास्ररमर्दिनी with oight hands, इन्ट्र, अग्नि, यम, राक्षसेन्द्र, बरुण, वायु, कुबेर, ईेशान, मातृकाब, शी, नाग, देल्य, दानव, पिशाच, वेताल, क्षेत्रपाल, कामदेव, सूर्य, चन्द्र, भौम, तुध, गु, डुक्र, जानि, राहु and केत्ठ.

At the end of this chapter he gives a full description of two animals, namely, the horse and the elephant but does not mention the bull which is found in the Silparatna of Śikumāra. 1 The deities already mentioned seem to be the favourite gods of the time. Their forms without exception are pleasant; loathsome or dreadfull pictures which are likely to cause depression of spirits are not allowed to be drawn in palaces, as everything pleasant and attractive must be before the eye of a king to keep him cheerful. In this connection it may be remembered that the Uttararāmacarita of Bhavabhūti clearly shows the tragic effect the unpleasant pictures produced ou the minds of Rāma and Sitā. On this point further information may also be obtained from the Yogagrthacitra as cited in the Hathayogapradipikā. ${ }^{2}$ The sight of Smas̄̄̄na and Naraka, for instance, makes a man think of the transitoriness of the world. He is likely to develop a strong sense of Vairägya or non-attachment which is dangerous for a person who has to guide the destinies of a kingdom. In short, the pictures must be fitting to the gay atmosphere of the palace. It, therefore, stands to reason that everything in the palace must be such as will keep the king always cheerful. There is a passage ${ }^{3}$, in the Mānasollāsa to show that the main purpose of the pictures should be to remove the anguish from the heart.

## VARIETIES OF PICTURES.

The author then proceeds to classify the different kinds of pictures and explain the various technical terms. The exact copy of an object as we find in a reflection is named by him as Viddha while mere resemblance is called Aviddha. The picture that expresses the Rasas like Śringāra is called a Bhāvacitra while the one with bright colours is named as Dhūlicitra. It is worthy of note that here King Someśvara proudly describes himself as चित्रवियांबिराभ्चिन् (fि. ३-९०५)-the creator or master of the art of drawing and painting.

1. It is noteworthy that the Silparatna part 2 in the Trivandrum Series gives the bull, horse and elephant for examples but one of them i. e. the bull is omitted in the Mānasollāsa.

> 2. मध्य योगगहत्याथ लिखेत्संसारमण्डलन् ।
> इमशानं च लिखेद्घोरों नरकांश्रव लिखेक्कचित् ॥
> तान्दष्ट्रा भीषणाकागन् संसरे सारर्वरजते।
> अनवसाद़ो भवति योगी सिध्यभिलापुकः ॥
> पइयंश्व छ्याधितान जन्वून्नतान्मत्तांध्वल्द्द्रणान्न ॥
(Hatthayogapradipikā. 1-13. comm.)
3. निारमितं चित्ररत्नेदं चित्ततोद्नहारकम्। विं. ३-९०५.

To prevent smoke nuisance ${ }^{1}$ from the होमशाला in the palace he recommends the construction of latticed windows etc. The necessity of having a चतुष्क in the palace and the passage i. e. अलिन्द्द shows that the old engineers had a good grasp of the problems of light ${ }^{2}$ and ventilation.

The king is advised also to spend different seasons in different types of palaces which are constructed differently to suit the seasons and the variable weather. The author is particular in having four palaces for the four seasons, i. e. the spring, the summer, the winter and the rainy season.

Then begins the chapter entitled the Snānopabhoga or 'the enjoyment of bath'. The king's person, he says, should first be anointed with fragrant oil and then massaged by expert wrestlers well-versed in the art of massaging. An ointment prepared with fragrant ungaents like Kosṭha etc. in water or Kāñjikā is applied afterwards to the body for rubbing and cleaning the skin. A Khali (a special preparation of an ointment of wheat-flour etc. in Āranālas) is then applied to remove grease from the skin and it serves the same purpose as the modern soap. Young women then pour over the head water from golden jars made fragrant by various scented things. The scented oil of $\bar{A} m a l a k i=1$ is then applied to the hair; sometimes scented turmeric is applied in addition. The oil and turmeric are then removed with warm water and the body is rubbed vigorously with a dry towel. Finally the removal of wet clothings completes the elaborate process of a royal bath.

The bath over, the king should put on a pair of sandals made of Sriparnī or Harichandana wood or of leather which covers only the front portion of the foot according to convenience. This is called the Pādukābhoga or the enjoyment of sandals.

Coming out of the Snānagrha (bath room) the king should enter the Sukha-Mandir (pleasure hall). He should then summon the officer-in-charge of Tāmbūla 'betel leaves' and take from him one Tāmbūla. For this purpose excellent areca nuts are obtained from places like Vanavāsi. A slice from the top of the nut is first removed and then it is dried in the shade. One fourth of this nut is used in preparing the Tāmbūla which consists of fifty-two yellowish betel leaves with their ends removed. The ingredients used for the Tāmbūla include pearl oyster, the İs'āvāsa camphor, Kastūrī (musk) and various other sweet smelling things.

1. ध्रूमनिर्गमनापायक्रतजालपरिष्करा। (बिं. ३-१९३)
2. गवाक्षैः रोाभिति हर्में रम्ये सर्वर्रकाशके। (विं. ३—९२३)

The author then proceeds to describe the vilepanas or unguents to render the skin soft, clean and fair. Different vilepanas are prescribed for different seasons. The vilepana called Sāndhya is designed to remove the smell of perspiration. In this chapter the author deals with the tests of Chandana and Kastūri which are used in the summer and the rainy season respectively. The lepana known as pullinga is prescribed for the cold season (Hemanta and Sisisira) exclusively. The colour of the vilepana is required to be harmonized with the dress which also changes according to seasons.

The author next deals with the interesting topic of Vastropabhoga or the "enjoyment of garments". The chapter opens with astrological observations on the auspicious and inauspicious moments for putting on new dress and gives the results arising therefrom. The author incidentally observes that for putting on new clothing on ceremonial occasions like the Gṛhotsava or marriage, it is not necessary to observe the Muhūrta or auspicious moments. After applying the vilepana to his body the king should call the officer-in-charge of the royal ward-robe and order him to bring excellent clathes of cotton or silk woven with silver or golden threads of various kinds and colours brought from different countries ${ }^{1}$ and wear them.

In the Vasanta (spring) season the king is asked to put on silk or cotton clothes which are thin and charming. In Grisma (summer) he should wear clothes of white colour. But if he wants to wear woollen clothes of white colour they must be very thin, soft and beautiful. In the rainy season he should wear red, pink, reddish and dark-red clothes made in an attractive style. In the Sarad (autumn) season he should wear very thin clothes dyed with safflower or lac. In the cold season, he should wear woollen clothes of various kinds. On the whole the king should according to different seasons wear thin, costly and beuutiful clothes of various colours to suit his own complexion.

Then comes the Mālyabhoga (enjoyment of garlands). After putting on fine clothes he should wear garlands made of various kinds of flowers. The line in मानसोद्धास्स:—बिर्भर्ति माल्यं शिरसा नृपतिः ख्वानुसारतः।

> विं ३. अ. ७. श्लोक पु७.

1. Among the places mentioned one is Anilvăd or Anahilapurapattana (modern Patṭana in the Mehasana Prānt of the Baroda Rāj).
reminds one of Śri Vālmīki's remark:-

## कुर्वन्ति कुसु नापीडाः शिररस्ठु स्ररभीनमी। <br> मेघभकारौः फलकैर्दाक्षिणात्य। नरा यथा II रा. २-९३-१३

while describing the Chitrakūṭa mountain. To have a tuft of hair of a considerable size on the crown of the head is a southern custom even now and in the Madras Presidency one comes across men also with garlands put on the Sikhā. It may be remarked here that the author does not refer to the Pūjā of the Iṣtadevatā wh'ch is usually done after Snāna.

After Mālyopabhoga comes the Bhūṣopabhoga (enjoyment of ornaments). In the beginning of the chapter the author deals with varivus kinds of pearls and precious stones, more or less on the same line as in the second Vimśati. While talking of diamonds he uses the line वैरैाकरमवं बज्रं विश्रजत्तीयमुत्तमम । which means that the diamond produced in the वैराकर mine is of the highest ( ब्राह्लण) quality. Then he describes the ornaments with pearls and precious stones and deals with separate ornaments for men and women. Some of the ornaments described in the Mānasollāsa may be said to be current in modern times e.g. the ornament called Sārikā, for instance, is current now and it is called Sari in Marāthi. Though fashions in ornaments are always in a flux, we can nevertheless find them used even in modern ${ }^{2}$ days. Ornaments like Keyūra etc. are also found in both Northern and Southern India bearing either the same or an entirely different name. It is, however, noteworthy that there is no mention of any ornament for the nose which very probably was introduced after the advent of the Muhammedans.

Then comes the Asanopabhoga (enjoyment of seats). In this section, various kinds of royal seats are described; the Mangalassana seems

1. In Maräthi वैरागर means the mine of diamonds (see Molesworth's dictionary). But no Marāthi dictionary gives the etymology of the word. वैर (Tamil)=a diamond and आकर =a mine. Thus वैराकर or वैरागर (cf. वैरागरे च सोपरे क्लौ वज्रसुस्तुद्धबः। मानसोल्लास Pt. Ii. e. diamonds are produced in बैरागर and सोपारा (i. e. रूर्पारक the motern नल्रासोपारा near Bombay on the B.B. \& C. I. Ry.) means a mine of diamonds. The place near the diamond mines (वैराकर) became known as वैराकर ; even now it is known as वैरागढ in the चiदा district of the नागपूर division in the Central Provinces. There were diamond-mines near this place ( $n$ the river Sātin. Thus it seems that the influence of the Tamil language was felt as far as C . P. owing perhaps to its influence on Canarese
2. चंद्र, सूर्य, मूद, राखडी, केतकी, केवडा, कमरपट्टा, विंरोया, जोडवीं, निपपळपान, बुगड्या, वेढे were being used a few years back. All these are mentioned in मानसोल्धास with slightly different names.
to be the chaurañga in Marāthi (a table), pavitrāsana a chair, majjanāsana a big table or sofa which are used in places other than the Darbar hall where Simhāsana is the only seat that is used.

Then comes the Chāmarabhoga (enjoyment of a chauri in Marāthi) or a bushy tail of the chāmara used as a fly-whisk or a fan. This section includes fanning by (fans made of) Tādapatra, Morchela or Kūrchaka made up of the feathers of a peacock and the Valaka Vyajana i. e. the fan made up of Vāla (or वाळा in Marāthi).

Then comes the Āsthānabhoga (enjoyment of holding the Darbar). The king should sit on the throne placed in the assembly hall (Darbar hall) and ask his Pratīhāra to send a Sarvāvāhana (general invitation) to attend the Darbar. In response to the general invitation, first the women of the harem are allowed to enter the assembly hall. They come in palanquins fitted with curtains and accompanied by staff bearers (attendants on women's apartments) who carry sticks made of teak wood or cane. The chief duty of the staff bearer is to cry out "Go away, Go away" in order to make room for the palanquin to pass through crowded roads. The ladies of the harem, according to their positions, occupy their respective seats on all sides of the throne except the front. Their eyes are generally turned towards the king or they cast occasional glances at him in order that he may be in a pleasant mood. Other invited ladies come to the assembly hall on horses, mares or on foot. Thus women of different ages enter the hall finely dressed and richly adorned with ornaments of gold and jewels. Here the author incidentally gives striking characteristics of the women belonging to different nationalities adjoining his territory. He carefully describes the women of Kuntala, Dravida, Mahārāṣtra, Āndhra and Gurjara but does not mention those of his own territory. The countries mentioned in this connection in a minor way fix the boundary of the territory over which Somesvara ruled.

In this connection peculiarities in dress of प्रंबिड ${ }^{1}$ and गुर्जर ${ }^{2}$ women as stated in the body of the text, remind one of the beautiful श्ल्लक्र ${ }^{3}$ quoted in the commentary of the काव्यप्रकाशा text "कामिनीकुन्चलइावव् गुढं चमत्करोति." (5th उद्धास.).

[^0]-मानसोह्धास.
--मानसोल्धास.

The commentator seems to be a Northerner as he does not clearly understand the difference between the आन्ध्र and द्रविड ladies and confounds all the southern ladies with आन्ध्र ladies. Hence a perfect agreement is seen between the two lines: काश्श्वद्य द्रविडकामिन्यः प्रकाशितपयेधराः। and नाॅ्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशः। Similarly, the description of the dress of Gujarāti ladies stated by these different authorities exactly tallies in sense.

Gujarati ladies of to-day have the uttarīy (upper garment) put on in such a way that the left hand is kept visible. This seems to be the custom of the Ēndhra ${ }^{1}$ ladies also, so much so, that it attracted the attention of the King Somesivara. It is noteworthy, however, that he gives no special characteristics of Canarese women although he is himself a Canarese king, loving Canarese language and script and ruling over a Canarese speaking country. Either he identifies कुन्तल with कर्णाटक or he omits कर्णाटक because he thinks it to be quite a well known thing. The Western चाल्डक्यs are known as कुन्तलप्रभुड i. e. the lords of कुन्तल country with its capital at कल्याणपुर or कल्य।णी. Now-a-days मराही seems to be the vernacular of this country. All these women are taken as an ornament of the Darbar. It seems that some are Purdah ladies while others are not ; they can attract the attention of whosoever happens to look at them.

After the entry of the ladies of the harem and other invited women, come all the princes modestly bowing to the king and take their respective seats in front of him. The Purohita (priest) dressed in white takes his seat near the princes. Then come the Amätya, Mantri, ${ }^{2}$ Sachiva etc. who form part of the second of the seven Angas (limbs of the kingdom). They sit in their proper places when ordered by the king. Then come the Maṇạalādhisisaras (rulers or Governors of districts or provinces) and Sāmantāmātyakas (the feudatory princes or their ministers) who are required to sit in front of the king to the right and left in their proper places as ordered by the king. Then enter the officers of the state and are seated in their respective seats. Here the author

## 1. अन्ध्रनार्यों वराः काश्विद्पससब्योत्तरीयकाः। मानसोद्वास.

2. मानसोल्बास Pt. 1.15 gives no distinction between मन्त्रि or साचिब. From अमात्याध्याय in Pt. I it seems that अमात्यs are different ministers or companions of the king.
gives an elaborate list of officers who are classified under three main heads of Dharma, Artha and Kāma. The names of the different officers mentioned are interesting as showing the administrative machinery of the author, King Somestara and incidentally of the age to which the king belonged. The designations, significant in themselves, are given below:(1) Kosādhikãrin, apparently the Accountant General of to-day (2) Niskādhikärin, the Treasury officer or the mint officer who is actually in charge of the Niskas i.e. gold coins (3) Mūlyādhikärin, probably the officer who fixes the wages or salary (4) Arghādhikārin, probably for fixing the value of articles to be sold in the bazar (5) Karmādhikãrin, probably the officer in charge of the Karmakāṇda (performance of religious duties) (6) Vidyādhikàrin, the officer in charge of the recognised fourteen Vidyās while (7) the Șāstrādhikārin may be in charge of the other S̃āstras (departments of knowledge), such as sciences of politics, agriculture, music, astronomy, astrology, palmistry, medicine, Dhanurveda, etc. The word (8) Chiträdhikārin shows that there was an officer in charge of the picture gallery. (9) Mrgādhikārin is in chargel of the deer etc. and the beasts of prey, while (10) Paksādhikârin may be the man in charge of the aviary. (11) The Angädhikärins are the body guards or A. D. C.s and (12) Pränâdhikārins are the physicians. (13) Ghāsādhikàrin may perhaps be the officer in charge of the grass or forest department. (14) Sudhādhikārin seems to be the officer in charge of the white-washing, painting or decoration department. The names of the (15) Vastrádhikārin and (16) Phalādhikárin have come twice in the list. (17) Parṇādhikārin may be the officer in charge of the betel nut or garden department. (18) Varnädhikärin seems to be the officer whose duty it may be to see whether all the Varnas (Brahmana, Kṣatriya, Vaiśya and Śsudra) bohave properly according to the established customs. (19) Dusṭādhikārin seems to be the Jail Superintendent. There is no engineering department but we think that (20) Durgādhikārin may include engineers also. It is posible that there was an engineering department, otherwise it was not possible for the author to introduce a long chapter on buildings in the beginning of the third Vimśati. This department may form one of the departments under the Durgādhikārin or Grámādhikārin or Deśādhikārin or perhaps the Sudhādhikārin. All officers wear fine coats of long sleeves embroidered with gold, turbans and golden ornaments. Betel-nut-bearers and trustworthy swordsmen (A. D. C.s) who have conquered their passions should stand attentively near the king.
3. Of ईाकारखाना कामदार in the Baroda State.

Then comes a list of professional people who utter the words "Victory to the King". It is worthy of note that in this list along with Bhaṭta, Chāraṇa, Bandi, Vaitālika and Chāṭukāra are included poets, astrologers, Vādis (plaintiffs, complainants), Vāgis'as—orators, Pãthakasreaders of the Purânas and Katbakas-story tellers, that is to say, the modern Harikirtana people. All these, therefore, appear to be the servants of his private department. The Ankas (those who fight with their enemies by the same weapon) are also included in this list. The whole assembly in the Darbar Hall should eagerly look at the king as they would look at the moon when it rises on the first day of the month. The king then should order the door-keeper to summon the smaller kings who have come there to seek his protection to appear before him. Immediately on entering the hall the new-comer should prostrate himself before the throne. The king, thereupon, should sympathetically ask the new-comer to get up and take his appointed seat. When a ruling king seeks protection, a seat befitting his position may be given to him with due respect. He should please him with kind words and present him fine clothes, gold ornaments, jewels, horses and elephants, villages, cities or even small countries and make him stay in the best houses. In the same way, he should please the princes, ministers, warriors, officers, scholars, favourites and those who can amuse and excite mirth! Then leaving the Darbar Hall he should go to the pleasure house in the company of women.

Next follows the enjoyment of children. The author in this section deals with the Saminkāras like Garbhādhāna, : Jumisavana, Simanta, Jātakarma, Nāmakaraṇa and incidentally gives detailed information on this subject culled from Jyotisa, Vaidyaka and Dharmasāastra works.

At the time of the Sīmanta ceremony the Sāstrakãras ${ }^{1}$ say that the वीणावादिन्न should sing songs in praise of Soma, but here the King Someśvara actually advises that they should play the Soma Rāga which he defines as under :-

अवरोहे सगन्धारः सोमरागस्तु पाडवः। --मानसोद्धास.
The सङ़्नीतर्न्नाकर defines Soma Rāga in the following words :-

सोमरागः स्टृतो बीरे तारे मध्यस्थमध्यमः॥ -सब्नीतरल्नाकर. अ. २-१६७.

1. अश्वल्वायन : - बरिणागाथिनो संशार्ति सोमं राजानं संगयतेताम् इति।

पारसकर: 一अथाह वीणागाथिनौ राजानं संगययतां योवाव्यन्यो बरिग्तर इति। नियुक्तामव्येके गाथासुपोदा़हरान्ति । सोम एव नो राजेमा मानुर्षाः प्रजाः।
अविमुक्तचक्र आसीरिंस्तीरे तुभ्यमसाविति यां नदीपुपाइस्सिता भaति तस्पा नाम गृ्लाति।
आपस्तम्ब:--गायतामीति बीणागाथिनौ संशारित्ति ।
हिरण्यकेशी:—सोम एव नो राजा याहुर्वाह्नणीः प्रजाः।

स्वरमेलकलानिधि mentions this राग among अधमरागs and defines it as under:-

सन्पासः सग्रश्वैव सांइः सम्पूर्ण एव च।
सोमरागः सदा गेयो मन्द्रमध्यमभूपितः।
लक्ष्षसढ़्भीत indirectly mentions it in दुर्गा of विलाबतमेल :-
अबरों गंसंयोगे सोमरागस्य नोन्दृःः ॥
King Somestara is an eminent authority on music as can be seen from the introductory stanzas of Sangitaratnākara ${ }^{1}$ and the first Śloka of the secoud Adhyāya of Sangitasamayasāra? While dealing with the Nāmakarana ceremony the king advises that the male child should be named with suffixes such as simhn, malla, bāhu, pāla, etc. This chapter shows that the king was very affectionate ${ }^{3}$ and tender-hearted.

## EDUCATION OF THE PRINCE.

After performing the Upanayana ceremony in the eighth or eleventh year the prince should be taught one of the Vedas, the use of weapons and various other sciences. How many subjects the princes had to learn is given on page 110. 'They are required to be trained by experts and repeatedly examined by experts. When the king is pleased with the progress of the princes he should embrace them and honour them with sweet words and presents and the teachers should be presented with cows, towns or even villages. After educating the princes properly the king should get them married. The marriage customs also are given in the book. They appear like the present Marātha customs as observed in the royal family at Baroda excepting perhaps the use of जीरकs. p. 113. The Marätha bridegroom and the bride before कन्यादान are brought together face to face with a screen between them and the recitation of मङ्गल्లाष्टक goes on. Гhey put garlands on the neck of each other after the removal of the screen put between them. The custom appears somewhat like that of the Ásvalayyanas and resembles

1. रुद्रटो नान्यभूपालो भोजभूबह्ठुभस्तथा।

परमर्दी च सोमेशोड जगईकमहीपतिः ॥ —स सीतर्नाकर. अ. 1-18.
2. भाण्डीकभाषयोद्दिष्टा भोजसोमेश्वरादि|भेः।

गेयलक्षणतः केचिद्य वक्ष्यन्ते लक्ष्यस्मन्मवाः॥
--सङ़ीतसमयसार. 2-1.
3. बालकानां स्वकीयानामध्यक्तं गृणुयाह्दचः। अर्धर्द्रभाषितं तेषां गालिदानं मनोहरम्प।। and फलभद्शर्शान् बालमानीतं मात्वरङ्तः । अङ्कमरोपयेब्दालम्तरःःकन्धतलं तथा ॥
As well as the lines like the following :-
क्रुमारं सुक्रुमाराड्नमालिड्ड़द्यवनीपरति. 1 कर्णे कर्णे च कर्षन्नं वर्षन्तं हर्षमात्मनि ॥ पुं ग। त्रात्समुत्पन्नमीक्षन्ते पुण्यभागिनः । पुत्रणां दर्शनं चन्द्रदर्शनादपि सौख्यदम्त ॥
Of. धन्पास्तदंगरजसा मलिनीभवन्ति।
शाकुन्तल. VII. 17.
the one given in the Prayogaratna of Nārāyanabhatta. How the prince proceeds to the bride's house is not given but the author has described the procession ${ }^{1}$ from the bride's house to the bridegroom's residence after the marriage ceremony is over. It should be accompanied by hundreds of torches while the music of the Pañchamahāśabdas is going on. The use of the compound Pañchamahāśabda in the line-

## ततः पभ्चमहाइराद्वैर्वयघयानैन्वरजेद्हरः।

shows that there are five auspicious and sweet sounds produced by five instruments. The word occurs many a time in the copper-plate grants. The five instruments seem to include भेरी, शाइ, काहल, घदङ्न and कांस्पताल.

Such lines as-

## वीणामेरीमृदछधकाहलकलागीतंतं च तृत्यं तथा। शि. मा. पू. सतोत्र.

show that the sound of the instruments was not only loud but also sweet.
The investment with the honour of Pañchamahāsabda was always granted by mighty kings to the most important citizens of the state. No such honour seems to have been given in the days of the Moghul and Maratha Ascendency.

Then comes the Annabhoga. In this chapter he has given the names of a great many articles of food and the directions as to the preparations of various dishes. The king should take his food along with his sons, grandsons, relations, lords, A. D. C.s and his special private servants. In this chapter the author gives methods of preparing vegetarian as well as nวn-vegetarian articles of food. Many names appear as being current in Canarese, Tamil, etc. while there are others which still survive in Marāthi. Thus Dhośã, Idali, etc. are even to-day found in Canarese and Tamil while dishes like मण्ड-मांडे, पोलिका-पोळी, वटिका-चडे, कटकर्ण-कडकणें are known to the Marāthas. The method of using Hingu (asafoetida) as given in the Mānasollāsa is not to use it in small quantities as is now being done usually but by using Hingu water. Water can give the smell of Hingu if powder of Hingu is mixed with water and kept standing for some time. This use of Hingu is not known in Northern India. The process of Hingudhūpa is also described here which resembles Phodaṇi (Marāthi) or Vaghāra (Gujarāti) of modern days.

1. In this proces ion the bridegroom with his bride goes on a female elephant only. In a marriage procession if a horse is to be used it is the male-horse and not the female.

While describing non－vegetarian preparations the method of re－ moving the hair of a pig is given．The animal should first be covered with a white piece of cloth．Boiling water should then be poured on the body of the boar with the help of a Gandaka（a vessel used for taking water from a big earthern pot）with a handle slowly till the hair are so shaken from the roots that they can be easily removed by hands．The remainder may then be removed with the help of a pair of scissors．Another method of removing the hair from the body is to besmear it with mud and burn the skin with fire made of grass While treating of the preparation of खण्डs of चवा he says that चqा should be kept in the form of a roll like पश्aा⿳亠口冋⿱一𧰨刂灬．

In the opinion of the author dishes prepared in earthern vessels taste well．Peculiar mice living in the fields near rivers are also included in the non－vegetarian food．After describing the vegetarian dishes the author proceeds to describe the preparations of milk and curds．Then he refers to the manner in which the district officers are to be treated while at dinner．The king himself should be supplied with a golden dish having a bunch of golden vessels for curries．The king with his face turned towards the east should sit on a cushion with a white napkin spread from the navel to the knee．Thus the use of napkins at the time of dinner appears to be an old custom of rich men or princes in India．In the beginning the king should take rice with मुद्गद्धूप and ghee；in the middle sweetmeats i．e．dishes prepared with milk，sugar and ghee should be eaten． ＇Then he should take fruits，sweet as well as sour，cold drinks，S＇ikharini and thick curds．Lastly，he should take buttermilk and salt with rice，which may be followed by milk and sugar．No mention of Rangãvali or artistic designs made of coloured powders by the side of the dish is made by the author．

The king is then recommended to change foods and drinks in accordance with the needs of different seasons．He is asked to eat for instance，pungent things in spring，sweet and cold things in summer， salted things in the rainy season，sweet things in autumn，greasy and hot things in Hemanta and hot and cold things in winter．It is probable that this routine is fixed in accordance with medical laws in order to counteract the Dosa ${ }^{2}$ which becomes predominant in a particular season．Then comes the पानीयभोग or the enjoyment of drinking water．

[^1]The king is asked to sip' water very often during meals. This the author thinks, imparts taste to the food and helps digestion. Somesvara's rule regarding the drinking of water is rather peculiar. He recommends that whenever the king is thirsty he should drink water and should never think of time and circumstances, that is to say, whether it is morning or mid-night or whether he is with a full or an empty stomach. In this respect the author recommends that the rules of medical science may be violated. Compare with this the rules like the following as found in medical works: -
${ }^{2}$ पिबेद्य्घटसहस्रं तु यानन्नास्तमितो रविः । अस्तङ्नेत्त दिशानाथथे बिन्दुरेको घटायते ॥
ग्रीष्मे शरदि पातन्यं स्रेच्छया सलिलं नरैः। अन्पदा़ा 干ल्पमेवैतद् चात्श्लेष्मभयाए पिबेव ॥
Then he gives the nine varieties of water of which Hamsodaka is known in other medical books as Aḿsúdaka. He does not define the Audbhida water which is given in Bhāvaprakāśa as-

> विदार्य भूमिं निम्नां यन्महत्या धारया स्रवेव् ।
> तत्ते।यमौद्यिदं नाम वदन्तीशति महर्षयःः

He theu teaches Piṇdāvāsa and Puspāvāsa which impart fragrancy and taste to pure water. According to him water should be stored in earthern pots or leather pots purified with त्रिफला (which includes हरितकी, बिभीतक and आमलका) and should be drunk in golden vessels.

The king should drink Divya (rain) water in the Śarad season, flowing water from rivers in Hemanta, from lakes in Sisira, from big reservoirs (covered with lotuses etc.) in spring, from springs in the hot season and from wells etc. in the rainy season.

Then comes the Pādābhyangopabhoga-the pleasure of smearing the feet with unguents. After taking meals the king should lie down on the left ${ }^{3}$ side and ask the maid servants proficient in the art of shampooing to apply unguents to the feet. In the spring ghee, curds or cold milk should be used as an unguent, in the hot season butter, in the rainy season fat, marrow or butter-milk, in the Sarad ghee washed in water a hundred times or sandal-wood-water, in the Hemant and Sisisira pure oil.

1. अत्पन्चुपानान्न विपच्यते sन्नमनम्नुपानान्च स एव देपः।

2. $C f$. पिबद् घटसहस्रं तु यावन्नाभ्युदितो रविः।

$$
\begin{aligned}
& \text { उदिते तु सहस्रांहौ बिन्दुरेको घटायते॥ -प्रबन्धाचन्तामणि ॥ }
\end{aligned}
$$

3. This is known as वामक्क़्की in Marāthi. In some books it is given that after meals first walk a hundred steps, then lie on the back for 8 respirations, on the right side f or 16 respirations and on the left side for 32 respirations.

When shampooing is over the feet should be washed with water (good to touch according to season) by first applying the powder of Masūra pulse mixed with turmeric (to remove the grease) and then they should again be washed and dried.

Then comes Yãnopabhoga. Herein he gives nine kinds of Yānas (vehicles) beginning with Dolā and ending with Plāvaka-a canoe or coracle. Dolāyāna with one bar resembles modern palanquin. The male elephant should be quick and pleasant in gait while the female elephant should go slowly along with a Puspaka (known in Marathi as Ambāri) on the back. A good mare also can be used as a Yāna, or a horse having all the four gaits should be taken as a Yāna. The four gaits are Mayūragati, Tittiragati, Marālagati and Catuṣagati. The seventh vehicie is called the Ratha mostly with two wheels which is drawn by two or four horses. Eighth is the boat and the ninth is the pleasure boat, coracle or a canoe, round in form, made of bamboo chips and covered with leather.

Then comes the Chatrabhoga. In this chapter the royal umbrella, Meghaḍambarī (parasol), Câmara (fly-whisk) and another kind of Cāmara made of the feathers of a peacock's tail are described. These छत्र and चrar only are included in the royal insignia.

Then comes the Sayyäbhoga in which seven kinds of beds and eight kinds of bed-steads are described. One of the seven beds (Toyaśayyā) is filled in with water and will appear quite original even in modern age. This of course is made of leather and contains water. Of the bed-steads there is none quite unkown to us. The king should have Hamsajāsayyā, i.e. a bed prepared from the feathers of Hamsa in the spring, the bed of flowers or tender foliage at the time of enjoyment, the cotton bed in the hot season and the water bed at noon. In Hemanta, Sisira and the rainy season the king should use the cotton bed to remove cold. In the Sarad season he should use the Dolāmañca i.e. swinging bed with the filaments of lotuses in it for the sake of enjoyment.

Then comes the Dhūpabhoga. Herein he gives the ingredients of the then well known Dhūpas such as the Cūrnadhūpa, Piṇ̣adhūpa and Vartidhūpa. The incense holder of gold or silver should be prepared in the form of a bird or a beast with many holes in it to allow the Dhūpa or smoke to go out of the holder. This method is useful especially in the case of Pindadhūpa. Different incense holders are described for Cūrnadhūpa and Vartidhūpa. This last kind of Dhūpa is to be placed right before the face of the king or of his beloveds or before the skirts of their Säris or their hair.

Then comes the Yosidupabhoga or the enjoyment of women. First he gives the qualifications of women whom a king should marry. Then he says among the women the beautiful is the best, among the beautiful one in full youth is the best, among the young the music knowing is the best aud among the music-knowing the dancer is the best. But at the same time he says that it is difficult to get one with all the qualities mentioned.

Regarding women other authors on Kāmasāstra recognise three kinds, the classification being based (1) on sex psychology, (2) on physical signs and (3) on the inherent and inborn disposition of mind.

The second division comprises four kinds of women differently named as Padminī, Citriṇī, Śankhinì and Hastinī. The author describes fully in his book पा्भिनी and चित्रिणी leaving aside शाझ्ञिनी and हाثितनी as अधम and not worth enjoying. But of the first division he apparently takes only two viz. Mrgī and Vadavā and describes them fully leaving aside इस्षिती which he treats as अधम and not worthy of enjoyment. हास्तिनि it is clear, is common to both these divisions. Thus the author combining both these kinds divides all women into six kinds instead of seven as हस्तिती is common to both these divisions. Of the third variety also he has mentioned some kinds. At the end he advises that a king should select a girl who is either a Padmini, Citriṇi, Mrgī or Vadava and a girl who has inborn qualities that make her resemble a goddess. It is not very difficult to understand what this author means by a Devämंśa (baving qualities of a god or goddess) girl. Bharatamuni takes this as Devaśī̄a or Devāñganā while other writers on Kāmaśāstra take it as Devasattvā. Thus he selects only two girls Padminī and Citriṇi on sex basis, two i. e. Mrgi and Vadavā on physical signs, and only a few on inborn disposition. He should from among these select one for his queen from a Kṣatriya family, but good girls from Vaiśya and Śūdra castes also can be selected only for the purpose of enjoyment. The third Vimsati ends with this chapter.

After describing the Upabhoga Vimśati (twenty chapters on enjoyment) the author proceeds to describe the Vinoda Vimsati or twenty chapters on pleasure. The first chapter is the Sāstravinoda. The king should invite all his servants, ministers, princes, governors, tributary kings, poets, scholars, ladies of the harem and well known courtiers and make them seated in their proper places. Then he should get up from his seat, enter the arena well dressed with a small dagger in a sheath hanging from the belt (बीरकच्छ) which is made of glittering and costly cloth. He should apply sandal paste mixed with saffron to the hand near the
shoulder beautified by two moon symbols of sandal paste. On the forehead he should wear a sign mark ${ }^{1}$ of collyrium and have two white lines on both the sides of it. Like the hoods of Sesa (the serpent) he should besmear the chest with sandal paste, mark the head with the crest of the tiger's ${ }^{2}$ tail and wear ornaments on the neck, hands and ears. Thus dressed he, adored by the audience, should enter the arena. The peculiar Tilaka mark, that is to say, the black line in the middle and two white lines on two sides, shows that the king belonged to the Vaisṇava sect resembling the Viravaiṣ̣ava or the मध्व sect of the modern days. The custom of making the tiger's tail as the crest-jewel is noteworthy. After entering the arena, he should select a warrior who is considered to be his equal as his opponent and show his skill in the art of using the weapons. He should begin with a small dagger in his hand and show his dexterity in wielding it.

Here some hints are given in order to test the dagger. According to the author the length of the dagger is to be measured by Anguṣthaparvas; the first Angusṭhaparva is life, the second is wealth and the third is death. In this manner the whole length should be measured. The sword or dagger that ends with the third पर्व i. e. of death, should be forthwith abandoned.

Further on, he describes certain Sthānas or strategic positions for fighting with the sword. Then he mentions the various gaits while playing the sword. The best dagger for the king should be four Vitastis (or the distance between the extended thumb and the little finger) in length. After showing his skill with the small dagger for some time he should take a longer dagger of five Vitastis and should show his skill in wielding it. Then he should take a regular sword and test it by the Anguṣ̣haparva method already mentioned. Three kinds of swords are distinguished. A sword that is 50 fingers long belongs to the first class, that which is between 25 and 50 fingers in length is placed in the second class, while the third class of sword measures $2 \overline{5}$ fingers only. Then he gives the description of the different kinds of swords and adds that swords can also be differentiated according to the shades of colour and their lustre. Taking the sword in the right hand and the shield in the

[^2]left the king should show his skill in the practice of sword in different strategic positions. He should show his skill in Pañcaghātas ${ }^{1}$ both in the offensive as well as defensive by dexterous movements of his limbs, the sword and the shield and thus please the assembly.

When these feats are over he should have leather bands fastened round his fingers and take his beautiful bow, made of bamboo coated with red arsenic, vermilion and lac, and surrouned by sinew strings, golden belt and various jewels. It must have the quality of उचछलन i.e. bounding up. It may have three, five, seven or nine पर्वs (joints). One of the terminals should be so fine that it becomes pleasurable to handle the bow. The author then describes some Āsanas or strategic positions. Then he describes the seven kinds of Musțis (fists) to be used in battle. After this he describes the different styles such as Kaisika, Sātvata and Bharata to be used with a particular Muṣṭi and at a particular Lakṣya (target). They are the ${ }^{2}$ names of dramatic styles also. He adds two more styles, namely, the Vatsakarna and Skandhanyāsa which are not found in the drama. Then he gives the methods of making the shield strong. One hundred skins of cows, twenty skins of horses and eight skins of oxen will become as strong as the elephant's skin when tanned by proper methods. He then advises practices by which he can pierce through a very hard target. Then he gives the different Lakșyas and the different Sandhānas and shows how to discharge arrows at the targets. Parāparalaksya is that which is inferred from sound. Then he gives five kinds of Calalakșyas. Then come Uttamalaksya (distance 200 Dhanus), the Madhyamqlakṣy and Kanisṭalakṣya based on the distance between the archer and the target. He should simultaneously be ${ }^{3}$ able to throw one arrow towards the target, one arrow in the hand and five arrows in the sky. This can be performed only when high proficiency in archery is achieved. Then he should make an execution of Rādhāvedha. ${ }^{4}$ This seems to be more difficult than the one quoted in Māhābhārata, Matsyavedha. This मत्त्यनेध was dine by Arjuna at the time of Draupadi Sंvayamvara ${ }^{5}$.

In मस्स्यनेध a moving fish is pierced through by looking at the reflection in the water-pot below. The Kharjüri-vedhana feat shows that

1. Five kinds of blows by the $s$ word.
2. Cf. भरतनाट्य ${ }^{\text {Iास्र्र }} 11-74$ to 87 .
3. Cf. अर्जुन's feat in महाभारत ॥

पश्चवाणानसंसक्तान्संमुमीचैकबाणचत। 1-145—204.
4. Cf. This word occurs in पबन्धाचिन्तामाण also. This was considered as a very difficult feat in archery.
5. इदं घनुर्लक्ष्यमिमे च बाणा: छिद्रेण यन्त्रस्य समर्पयध्वम्त

चुण्न्त्तु ये भूपतयः समेताः।

archery had advanced to a great degree. Then comes the Pattra-vrsalaccheda feat, which requires a बृषल (an untouchable), for if at all through mistake any one dies it should be a Vrrsala and not a high born one. There are eighty-four ${ }^{1}$ of such feats in archery. Only a few of them are given in this book. Of these about fifty-two very difficult ones are recommended to be shown in the amphitheatre.

Then he should show his skill in discs by playing with five or seven discs simultaneously. Then he should show his skill in spears. The spears should have different lengths according to circumstances, for instance, when a man is on foot he should have a spear of seven arms, if he is on horseback he should have a six-armed spear and if he is on an elephant it should be of nine arms. In this way only three kinds of spears are required. The spear stick should be a strong one. The spear-head should be twentyone fingers in leugth. Below the head there should be a hook and behind it a pair of scissors and at the bottom a small Aśani (i.e. a bud). A foot soldier and a soldier on an elephant require such spears, while a mounted warrior requires only the spear head. He should show then various Āvarta (circular movements) like कङ्ळणावर्त, कण्ठावर्त and पृष्टावर्त etc. by moving the spear around a particular part of the body like the wrist, neck, back etc. respectively and demonstrate their uses.

After showing his skill in spears he should demonstrate his skill in the use of Gada (mace) which should be made of iron, of sandal-wood or of tin inlaid with jewels and gold. When he has finished the various movements lights should be waved before his eyes by the ladies of the harem for removing bad effects of evil sight; while the bards, poets and the musicians should praise him and blessings should be showered upon him by his priest and other Brahmins. Salutations from the princes should add to his happiness.

After dinner he should enter the assembly hall and should call the best poets, musicians, disputants and eloquent scholars of various subjects and make them seated around him. He should look at them with a smiling face or gracious looks. Those who are experts in the art of words, such as the grammarians and logicians, those who are endowed with natural Pratibha (genius) and those who have studied the three

1. The figure eightyfour seems to be a favourite figure of the Indians. Cf. 84 lacs of Yonis, 84 Asanas in Haṭhayoga, 84 As, nas in Kāmas'āatra and in the present chapter also 84 feats.
jewels ${ }^{1}$ (Buddhists) etc. should be asked by the king to recite a good piece of poetry. Buddhism it seems had a good hold on the public even then as it is seen from the line : -रत्नज्रयक्रताभ्यासान्न ।

The soul of poetics, in the opinion of this king, is Artha. He does not give prominence to Riti, Śabda, Alañkāra or Dhvani. Thus it seems that the theory of Dhvani had not reached this king or it was not accepted by him or his court poets. It appears that the Pandits of the South were slow in accepting this theory as we can understand from the fact that Ānandavardhana wrote his Dhvanyāloka in Kashmir, some hundred and fifty years before this author. Here the author first enumerates the ten Gunas and his definitions of औदार्य, अजसस्त, कान्ति and समाधि are alriost identical with those found in Daṇ̣in's Kävyädarśa. Next he defines the three styles बैदर्भी, गै।डीया and पाश्चृली. Further while describing the three kinds of Vṛttas, namely, Visama, Sama and Ardhasama, he says that Vrttas with one to twenty-six syllables have different class names according to the number of letters each Pāda (quarter) contains. Later the Daṇdakas and Gāthās with three Pādas are described. Then he gives the class names of the Vrttas consisting of one to twenty-six syllables. Further on he deals with the Ganas and the Pratyayas like Prastära etc and defines the various Alañāaras numbering about twenty-seven. Amongst the definitions of Alankāras that of Svabhāvokti is worth noting. His definition of Mahākāvya is similar to that given by Daṇ̣in; the definition of Campu is also to be found here. Then he gives the five Prakrtis, five Avasthās and five Sandhis in ten kinds of dramas. In a Nātaka the hero according to him should be Dhirodātta. In his classification of dramas Dima and Anka are missing. Then he gives the Angas of विधि, in the first three अंगs of which he follows the order of Bharatamuni. Then he describes how Rasa is enjoyed by Vibhāva, Anubhāva, Sāttvikabhāva and Vyabhicāribhāva and describes them in detail.

The author next deals with Nyāyaśāstra. A discussion should be arranged between two Naiyyāyikas and the subject of the dispute should be Gīta, ${ }^{2}$ Nṛtta or Vādya. So fond of music this king is that even while selecting a subject for discussion amongst the Naiy yäyikas he gives preference to Gita and Nṛtta and to no Vāala like नीलो घट: which is often met with in modern times. Then he defines Väda and the allied terms like Pratijñā, Hetu, Udāharaṇa, Nigama, Upanaya etc. Vāda he says, should be accompanied by Jāti, Nigrahasthāna and Chala for understanding the rea

1. The three jewels of the Buddhists are:-1 बुद्द 2 धर्म and 3 संघ.
2. The king is सद्नीताचार्य as will be seen from his chapter on music.

4
truth. Then he defines Jalpa, Vitanḍā, Chala, Jāti and the different Nigıahasthānas. The names of two Nigrahasthānas i. e. Nigrāhyopekṣana and Anigrāhyānuyoga differ from those given in the Nyäyasütra of Gautama where they appear as पर्यनुयोज्येपेक्षणम and निरतुयोज्यात्रुयोगः respectively. He closes this chapter with the Hettvābhāsas and mentions the presents to be given to the successful condidate in the discussion. These appear to be the only two Sāstras (Kāvya and Nyāya) in which the King Someśvara took some special interest since he completely omits the other Sästras.

The author next deals with the Gajavāhyālivinoda or the sport with elephants in the arena. The king is asked to witness the sports and fights of elephants in the arena and thereby amuse himself. Only those elephants that are in rut can run and fight and therefore, good training should be imparted to them for fighting with the Yavanas. ${ }^{1}$ Medicines should also be given to elephants for making them strong, healthy and furious, after taking into consideration the variety and constitution of the elephants. Here he classifies the elephants into three chief classes, namely, Mrga, Manda and Bhadra, and calls the mixed varieties the Miśra and Sankirna. The constitutions in the case of elephants are three, according to him viz. Sleṣma (phlegmatic), Pitta (bilious), Anila (nervous), Miśra and Sańkīrna. The temperament of the elephants is of three kinds, namely, Sātviki, Rājasī and Tāmasī, to which the two mixed classes Miśra and Sañkirna are added. The temperament of elephants having predominance of Kapha, Pitta and Vāta is respectively classified as Sāttvikī, Rājasī and Tāmasī. Then he gives the qualities of the three kinds of elephants namely the Sāttvika, Rājasa and「āmasa. Medicines are then prescribed in the form of balls or powders and those that can be used as ointments to the different parts of the body. The following are some of the medicines for these elephants : बृंहण, सुखर्धन, कटवर्धन, कटरोधन, मदेमेदन, मदवर्द्धन, मबृृ्द्विकर and मदग्धन्धपर्तन-

In this connection, he mentions medicines which have the power to change the colour of the Mada (secretion) to white, blue, yellow, black or green colour. Curiously enough, the author mentions Kopadipana medicines which excite anger in elephants and recommends that these should be administered to the elephants the day previous to the fight so that they may be able to run and fight furiously.

[^3]By the use of बघंहण (nourishing) medicines the elephant attains seven kinds of Śobhās, named here as सभ्जातरुधिरा, प्रतिच्छन्ना, पक्षलोपिनी, वरिष्टानुत्, समकल्पा, व्यतिकीर्णिका and द्रोणिका.

Then he describes the twelve stages of anger (Madāvasthãs), five of which are internal and seven external. The elephants with the help of medicines should attain only the first five (external) stages of anger. Medicines should not be used so as to lead them to the sixth or the seventh stage because in these stages the madness may lead the elephant to fatal results. Mad elephants should always be kept in readiness for sports. The audience present should be animated by the sounds of musical instruments like बीरस्तूड, ढ़ा and जयघण्टा. The परिचारकs (servants) of the elephants should, surrounding the elephant, make war-cries and thus animate the warriors. Having heard these animating sounds the king should present the keepers of the elephants with elegant raiments. Medicines should be given to the elephants for making them excited. The Manda elephan's should be kept in the sun, the Bhadra in the shade and the sun and the Mrga in the shade. On the day of the sports no food or water should be given to the elephants. Oil should be applied to their hips and loins and red lead to their heads and trunks. There should be a Tilak mark in the forehead (below the frontal sinews) in the middle, more or less on the same lines as we meet with even to-day in the Madras Presidency. They should then be tied to the posts at a distance from each other.

Here the author gives the measurements of the arena i. e. Vāhyāalī ${ }^{1}$ (which is known now at Baroda as Aggad ${ }^{2}$ ). The space required for the Vāhyālī should be one hundred Dhanus i. e. four-hundred cubits in length and sixty Dhanus or two hundred and forty cubits in breadth. The ground must be smooth and somewhat raised to the north. One strong house inside the Aggad may be prepared with a ditch around and a staircase leading to the top in order to have a view of the sports from an elevated seat at the top of the house. Another house should be constructed outside the ditch but it must have a ditch around it. There should be two raised seats with network and ditches, one in the south and the other in the north. These should be as high as the chest of an elephant. When the Vāhyālī is furnished thus the king should be informed of the arrangements by the chamberlain. Thereupon the king after finishing his worship, should issue a proclamation in the city with the help of drummers that men who

## 1. This word occurs in बाण's कादम्बरी in connection with चंद्रापीड's education.

2. The Aggad in Baroda is almost of the same area as the one mentioned here. It is $468^{\prime} \times 218^{\prime}$.
are fat, women who are pregnant, children and those who are lame and defective in some limb, should not move out in the public thoroughfares, as there is danger to life from furious elephants. He should issue another proclamation inviting good runners to take part in the sport by running with the elephant in return for money. After taking meals he should dress himself and put on ornaments, send proper dress to the princes, their wives and to his tributary princes, and go along with his queen and ladies of the harem to the arena on an elephant in the afternoon when the sun is setting. On reaching the Vāhyãlı he should get his wives down first and make the queen, princes, governors of the provinces, tributary princes, ministers and councillors go to the A Alokamandir with the help of lights. The king himself should alight, cross the bridge over the ditch, and climbing the ladder he should reach the Ālokamandir and take his seat on the Simhāsana surrounded by his women. He should get all those that have entered the Ēlokamandir seated in their proper places. Being pleased on hearing the sound of Virasūadas he should ask his Gajādhyaksa (officer in charge of elephants) to call the runners. Concealed in a veil and having ornaments on their bodies they should, in rivalry show their respect to the king separately. The king then should ask them to state their reasons as to why they venture to run with the elephants. On hearing them he should give proper answers. There are three kinds of Parikārakas (runners) according to their speed in running. The total space of the arena is divided into three parts ; the first is called the Dvīpabhūmi, the second the Nrpabhūmi and the third the Parikarabhūmi. The runner who is able to maintain his position before the first-class elephant even by one cubit in any of the three Bhūmis mentioned is considered to be the best. Similarly one who is able to maintain his position before an elephant of the middle class, is considered to be the second best, while the one who is able to maintain his position before a third class elephant belongs to the third class. He then gives the definitions of the best, middling and low speeds of elephants. The author remarks further that when a runner goes ahead by one Bhūmi leaving the elephant in the previous Bhūmi, he is considered to have won the race and the elephant is defeated. But on the other hand, the runner who leaves the track fixed for running and goes astray or takes to a zigzag course or who is caught by the elephant is said to be defeated. He, who runs for others, obtains a reward if successful; defeat brings no reward and if caught by the elephant he is dead.

Then the author mentions certain conditions which are required to be fulfilled by the runner for success. If a thief ${ }^{1}$ with his hands tied runs

1. Cf. The gladiators in the Roman history,
in front of the elephant and survives the ordeal he is said to be free from his guilt which is otherwise removed by life when he is killed by the elephant. After describing the conditions of running, he defines success and defeat and then describes three classes of riders, namely, the best, the middling and the low. The author further shows the methods of mounting the elephants and different positions of riding, which are followed by different kinds of movements of the rider's body, the manipulations of the elephant's goad in respect of touching and piercing with it and the strokes of its point (आर or परोणी). Elephants further are classified according to their power of understanding. Different Āsanas (positions of standing ) of elephants are then stated. This is followed by instructions as to how the driver should control the elephant when dealing with the Parikāra. Then are given the conditions under which the driver is defeated. When an elephant reaches a stage when neither a threat nor a goad is able to control him he should be brought to the arena with his face covered by a piece of cloth and surrounded by the riders of the elephant and horsemen. Kettle-drums (बीरस्रहs) should then be beaten at a little distance while the Parikāra should be asked to stand before the elephant. Soon afterwards the covering on the face of the elephant should be removed and the Parikāraka should be shown to the elephant. The elephant being naturally in an angry mood forthwith gives a chase in order to kill him. The elephant at this juncture is simultaneously attacked by the horsemen (डागदारी in Baroda) when the elephant leaves the Parikäraka and runs after the horses. Some of the horses which are unfortunately overtaken in the run are forthwith killed. The elephant then turns to the spectators in the arena and kills some of them with his feet, tusks or by the sweep of his trunk. He throws stones at them, pulls them down from the trees and lifts them up from the ditches. The elephant thus creates a havoc and spreads destruction amongst men, animals, horses and chariots. On one side of the elephant is kept a group of she-elephants and on the other a group of horses is kept, while the arena is cleared of human beings. The elephant is then secured with great difficulty and led to his place of rest with the help of horsemen carrying goads in their hands.

A fight between two elephants is then started. The author here describes different kinds of strokes made by the tusks. The elephants are placed face to face and the fight starts. This is called हत्ताकी टकर in Baroda. When the fight is over presents should be given to the officer in chargè of elephants, the keeper of elephants, the runners, the drivers, the drum-beaters and the horsemen
running by the elephants. The king should thereafter ride an elephant and return to his palace.

Then comes Vājivāhyālīvinoda or the game of Indian Polo. The space required for this game measures $400^{\prime} \times 400^{\prime}$ with a fencing all around and two entrances. Tents should be pitched either in the north or the south according to the current of wind for witnessing the game. When everything is ready the tent-officer should inform the king accordingly. The king should then call the chief officer of horses and order him to bring there the best horses. The king should understand their kind by the countries they come from. He then names the countries from which different classes of horses take their origin. The test for horses is based on the eight kinds of आवर्त्त, वर्ण, सर्च्र, छाया, गन्ध, गति, स्वर and आकार.

This is followed by a description of distinctive marks on the body of a horse, which are in the nature of Ēvartas or curls of hair. Then he classifies horses according to colour and castes which are four in number. He mentions the peculiarities of other kinds of horses, including those in respect of the formation of their body. Here he describes the पश्नकत्पाण and अष्टमङ्ग horses. The speeds of horses are then classified as high, middling and low. Signs of bad horses are then given.

Later the methods of punishing and breaking raw horses are enumerated in order to make them fit for training. When the training is complete they may be used by the king. It is recommended that the best horse which is fitted with the best saddles, bridles and ornaments, should be selected for the king.

The author describes a game which appears to be akin to the modern Polo. When the horse is fully equipped, the king should put on ornaments and dress and repair to the Polo ground. The best horsemen should be ranged into two opposing teams each consisting of eight members. The king joins either party according to his discretion. The queen and other companions should stay in the Mandapa reserved for distinguished guests. Afterwards he should enter the Vāhyāli. There should be two goals each consisting of two तोर्रण in the Vāhyāli on each side and these तांरण should be at a distance of three Dhanus or 12 cubits from each other. The distance between the two posts of the same तोरण i. e. goal posts should be four Dhanus or 16 cubits or 24 feet in length. The whole game is then described and of this an account has been already given by the editor else-where. ${ }^{1}$ The game of Polo in India

1. See the oditor's paper "Polo under the Oälukyas" in the Allahabad Oriental Oonference of 1926 A. D.
shows perfection in the art of riding. It differs from the modern or Muhammadan court Polo in having eight ${ }^{1}$ players in each team and in having two sets of goal-posts on each side. The ball is made of Pāribhadra tree. Thus Polo under the Calukyas appears to be a game more difficult than the modern one. It is purely Indian. The king should please the spectators by his play and after finishing the game he should dismount when the ladies of the harem should welcome him by waving lights before his face. The king then should reward the players and go to the palace where court-bards should sing loud praises of the king.

The next chapter is entitled the Ankavinoda-Anka is a person who duels with another carrying the same weapon. Altogether eight kinds of Añkas are here described, viz. Paribhūtänka, Matsaränka and Bhūmyanka etc. which are defined later on. Peculiar is Birudānka who rides a buffalo with a burning torch even during the day. The king is recommended to witness such duels. For this purpose an arena which is high, round, even and strong should be made; it should be sixteen cubits in diameter and thrice as much i. e. 48 cubits in circumference. Round the arena there should be 33 posts adorned at the top with Nimba leaves or flags and staff-bearers should be posted round the arena. 'The Viksanamanḍapa ${ }^{2}$ or the visiters' gallery should be on a high level and it should be extensive, square in size with a canopy over it. It should have an open space in front and a raised seat in the centre. He should call the ankas on Saturday when the fighters should take their vows and oaths which should be recorded. They are to be presented with ornaments etc. and allowed to go. The king should come well-dressed next day in the afternoon along with the ladies of the harem, officers, governors of provinces, tributary princes, ministers and members of the council. On taking his seat he should see others seated in their proper places. The fighters with different marks on their bodies and special dress should then come there on female elephants. Entering the arena they should, in the Kürmäsana posture, bow down to the king and request him to give the signal. The fight commences when the king removes the stick separating the two combatants. In order to stop the duel he is required to insert the stick between the two combatants. The king should show no partiality to either of them. One who kills his opponent and thus fulfils his vow should be declared successful and rewarded by the king with articles of dress, gold ornaments, villages, gold coins or life-long pensions. The king should also show favour to the relations of the deceased combatant, protect his family with suitable grants and help

1. This is a speciality of the Southern India.
2. It seems that the Purdah system was not so much in vogue then.
his relations in performing the final obsequies. In this manner he should pass the day and when the sports are over he should return to his palace.

Mallavinoda follows next. There are three kinds of wrestlers. The best is called Jyesṭhika, the middling Antarjyesthika and the low is known as Govala. A corpulent and strong frame with high ambition marks the best type of wrestlers, while others have these qualities in a descending degree. Upto twenty years a wrestler is called Bhaviṣ̣uu and upto thirty he is known as Praudha; after this age, however, he is not considered fit for wrestling. Usually thirty-two years should be the age of average wrestlers. The king should maintain Bhavisnu and Praudha wrestlers upto thirty-two on condition that they may be required to fight at the end of this period. They should be given adequate allowances and good nourishing food. The special food given to the wrestlers is also described. The wrestlers especially of the Bhavisṇu class should be very carefully kept under restraint, otherwise they are likely to go astray and become weak in consequence. They should be made to practise wrestling every alternate day for increasing their strength. They should be conversant with the four Sansthānas i. e. Sthānakas and all the Vijñānas. The four Sansthānas seem to be the four chief positions (front, back, right and left) while the Vijinānas are the special tactics colloquially known as Pencha by which the opponent is defeated. After this are enumerated the names of different Vijnānas with their definitions. All these Vijñānas he should practise under the superviṣion of his teacher so long as he remains in service. He should practise these in the morning, so that he may be an expert in using the special tactics. In the morning again he should practise Bhāraśrama or weight-lifting both by hands and feet as this gives strength to his limbs. He should also practise Bhramaṇaśrama, (walking) and Salilaśrama (swimming). In the evening he should practise Bāhupellanakaśrama or the game of clasping hands with a firm grip. Then he should do Stambhaśrama (a game similar to modern Mallakhāmba). The wrestlers should practise these during their period of training, after which they should, with the Mallādhyakṣa as their leader, appear before the king and request him to witness their skill. Here the author gives the definitions of differant wrestlers and names them as भारी, संस्थाननिरत, बहुयोषी, वलनेसह, रक्षणक, ढकण, दर्शन, लगन and नियत.

The king should select wrestlers who are similar in appearance and strength and make them fight with Karāsphālana (modern Salāmi) in the beginning of the fight. He should then hear their Pratijñās or solemn declarations. The king shauld then call the chief of the household and
command him to equip a suitable arena, with a Maṇapapa for Lord Sri Krsma. The chief officer should have the arena fitted properly with a small but raised seat for the king and a Mandapa for Lord Kriṣna and inform him accordingly. The king should then call upon the chief of the wrestlers to summon them to the arena. Wrestlers of the first class should be brought to the arena with honour on an elephant amidst sounds of trumpets. They should wear chains of gold and attractive dress previously sent to them by the king. They should also anoint themselves with the sandal paste and partake of a little curds and rice which are regarded as auspicious. The king in the meantime after finishing his dinner should dress himself and come to the arena accompanied by his servants, friends, princes and ladies of the harem. The wrestlers then should show their respect to the king who with flowers in his folded hands should worship Lord Śrī Krṣna ${ }^{1}$ ( the portrait or idol) and after taking his seat on the Simhāsana should see others well seated in their proper places. The wrestlers should begin their fight after clasping each other's hands. Wearing a dress fit for wrestling purposes they should fight in various ways. If both are equally fatigued they must be taken as equal. He who does not feel any fatigue should be declared successful, especially if he is able to break one of the limbs of his opponent. This method of wrestling is Southern. It seems that Northern or पंजाबी wrestling was not in vogue then. The king should reward the successful candidates with dress, ornaments, vehicles or horses and allow them, to go. The remainder of the day the king along with his retinue should pass in the arena discussing the wrestling bout and in the evening return in a palanquin.

The Tāmracūḍavinoda or the amusement through cock-fight is described next. The chapter opens with a description of the different kinds of cocks and the special characteristics of the limbs of the cock. The king should keep the best cocks in his possession and nourish them through experts with excellent food and water. Methods of training them by applying mud mixed with salt to the comb etc. also are stated. Every possible care should be taken of these birds. The notice of challeuge should be stuck to a post or a banner held high and the king should make his own cocks fight with those of his favourite queen whom he should take as an opponent. On ${ }^{2}$ Saturday night the ground should be first cleared and besmeared with cowdung and a Ratimandala (a table) with small squares in it should be drawn

1. The king or the Jyesthi people appear to be the Upāsakas of Śrī Krṣ̣a

2 Of. मल्धकिनोद.
with the help of rice-flour or with conch-flour (mixed with water). The preceptor by the recitation of proper Mantras should locate the deities in their proper squares. One Mokṣaka i.e. one who liberates or separates the cocks from fight should also be kept near the table. The liberator after reciting a particular Mantra should allow one cock, which is white or black and which has been successful in a previous fight to enter. Before uttering the Mantra he should meditate on a cock or an eagle. Then are specified the signs of successful cocks. The treatment of this subject may be considered superstitious from the modern standpoint. In the case of a successful cock lamp-black is applied to the crest or comb to remove the effects of an evil eye. The fight should take place from the month of Kārtika to that of Phālguna. Those cocks which show auspicious signs in the morning as well as after taking a little food, should be made to fight. Vādakas (drummers etc.), Nartakas (dancers) and experts in the art of cock-fighting should be adorned with garlands. The successful party should be ready to snatch away the flag with the challenge stuck to it from the previously successful party.

Another method of cock-fight is also described here. A small arena for actual cock-fight should be prepared. It should be circular and thirty cubits in circumference. There a Vedikā or a raised platform should be provided. The king should occupy the royal seat placed on the platform along with his retinue. Small knives or awls keenly sharpened should be tied to the legs of the cocks. If any of the two fighting cocks injures any limb of its opponent, the opponent is declared defeated; if however the cock is killed or runs away then the defeat is through misfortune. The men of successful party should sit on the ${ }^{\text {l }}$ backs of the defeated party and put that party to shame through sarcastic त्रिपद़ीs, i.e. songs or metres with three feet and take away their challenge banner. The stick should be forcibly taken away by the successful party. The successful cock is taken in procession through the city on the back of an elephant. To know the duration of the fight a time-measure (watch) of gold or silver is required to be kept in readiness. The method of preparing this timemeasure is given in the text. These cocks should be made to fight for five successive Mondays. On the sixth Monday the successful cock should be adorned with dress, gold threads, a piece of cloth and garlands. At the most the fight can take place twelve times. All the eight sentiments (viz. Sṛingāra etc.) can be very easily seen in the cock-fight. There is a Támracụ̄̆ādi chapter in the Mantramahodadhi but it has nothing to do with the cock-fight.

1. This seems to be the method in South India where members of the successful party sit on the backs of the defeated party. Sitting on tha back is even done to-day in Gujarat in the game of मियां मियाजी but not as a punishment for the defeat.

Then comes the Lāvakavinoda or the amusement of quails. This seems to be a favourite game in olden days. cf. मोक्ष्यन्ते लाबका: in the seventh प्रकोष्ट of Mrcchakatika. IV.

In the beginning of the chapter the king Somesvara describes the kinds of Lāvakas and advises kings to preserve the best kinds of both males and females in stock. They should be well looked after with proper food and drink. Good care should be taken of the female Lāvaka, when it lays eggs and also of the young ones. The Lāvaka birds should be made to fight in a round arena on which a thin blue board of green wood is placed. All around a piece of cloth should be spread to serve as a fence. The instrument for measuring time should be kept near to show the length of the fight. The maximum time allowed for the fight is nine Nādīs. ${ }^{1}$ The owner is considered successful and is rewarded, if his Lāvaka is able to fight for nine Nādis without a break. But if the fight is equal he does not get any reward. If the Lāvaka is not able to fight for the full period the owner is supposed to have been defeated. At the end of the fight no strength is left in the Lävakas-they gasp for breath. At such a stage they continue the fight through sheer anger and will-force even though the body is exhausted. Those birds that are not able to look at the opponent or contract their bodies are sure to run away (through fear), therefore they should not be allowed to fight. If the beak of one is broken or the fight is stopped both the combatants are considered to be equal. The braver of the two is declared the winner while the run-away Lāvaka is declared defeated.

Then comes the Meșayuddhavinoda-or the amusement derived from the ram-fight. The chapter opens with the description of the different varieties of rams. The $\mathrm{ram}^{2}$ born with the head turned away is never defeated in the fight. The ram with a black head is also very brave. They are to be looked after very carefully, nourished with good food and they may be kept in darkness. Wine should be given to them for making them excited. Birch-bark when thrown on their face makes them very angry and in consequence they fight fiercely. It becomes almost impossible to make the ram that is once defeated fight again. The fight should take place for some wager. The flag of victory is snatchel away by the successful party and the conditions of agreement are fulfilled i. e. the money wagered on the competition is taken by the successful party.

1. Nādì is a measure which is filled up in 120 Mātrās by the stream of water. Hence 120 Mātrās mean a Nāḍi.
2. पराङ्म्नुखो य उत्पन्नो युद्धे न स पराजित:। मानसोद्धास.

Then comes the Mahiṣavinoda or the amusement derived from the buffalo-fight. The author is of opinion that the buffaloes obtained from Berar, Kolhapur, Punjab and the Kathiawad are excellent fighters. He then gives the description of the bodily peculiarities of the fighting buffaloes. They should be reared from early childhood and a string should be allowed to pass through their noses when they complete one year. They should be given a particular kind of food and allowed to immerse in water for their pleasure. After five years they become strong and haughty. Before the fight the buffalloes with their bodies besmeared with mud should be in the company of she-buffaloes and a garland of Nimba leaves should be placed on their neck and chest. Thereafter the two combatants should be made to look at each other by the clapping of the hands and loud noises and almost immediately the fight begins. They then fight like elephants. The buffalo whose shoulder is injured by the horns of his opponent begins to run away and the opponent pushes him with his head. He who follows is to be reckoned as the successful buffalo.

Then comes the Pärāvatavinoda or the ammusement through the pigeons. The author declares that in Sindha pigeons of the Brahmin, Kṣatriya and Vaiśya kinds are found. The Sūdra kind is seldom available. This is followed by a description of all the four kinds of pigeons already mentioned along with the charcteristics of the type that is considered untouchable. He further warns that if a pigeon of the untouchable type ever enters a house the householder is required to perform some Präyascitta (atonement for the sins). In the palace only the first three kinds should be allowed to remain. They are to be properly fed and put in cages, made either of gold, silver or wood. Each cage should contain a pair, one a male and the other a female baving similarity in colour or other common characteristics. A female pigeon is very devoted to her mate and she does not usually allow any other pigeon except her mate to enter the cage. There they go on multiplying. The male pigeon should then be trained to carry letters. Thus he should be let loose from a distance to the place where the female is kept. It can travel by day the distance upto thirty Yojanas (i. e. 120 Koșas or 240 miles) in quest of his mate. They are very useful to the king as carriers of messages. They are also pious and sacred and therefore should always be maintained.

The next chapter treats of the Särameyavinoda or the amusement with dogs. Here are given the names of the countries which produce good
dogs with notes on the special features of the dogs coming from these countries. This is followed with a special description of the dogs and bitches required in hunting. Two bitches should be let loose on promise of a reward to catch a hare at its resting place. She that catches first is successful and gets the reward. If both of them catch the hare at the same time they are considered equal. For catching a boar many dogs should be let loose. When the boar makes a fierce attack on the dogs, the king should have the boar pierced and battered with iron clubs, spears and arrows. The wild boar then is caught by the shoulders, neck and ears by the dogs and is then devoured by them.

Then comes the Śyenavinoda or the pleasure of hawking. Here the author describes the different kinds of falcons. The male falcon is of a small size while the female one is of a much bigger size. The female provides better amusement than the male. Four methods are described for catching the falcons: 1 catching by the hand 2 by means of nets 3 by means of nooses and 4 by means of a sticky substance. Young ones in the nests can be caught by the hand. The method of catching them by means of nets and nooses is also described later. The fourth method that is described next is interesting. The milky juice of the Asvattha tree should be collected and put in a vessel over fire till it becomes sticky. This should be applied to all the sticks placed around a bird that is to serve the purpose of a bait for the falcon. When a falcon is attracted it usually sits on these sticks and is unable to move. When thus the falcon is caught, the sticky substance should be removed from the body. Its body should be covered and a string should be tied to the feet. It should be often touched to remove its fear and should not be allowed to sleep that night and the following. Then after three days the falcons should be taken out with their eyes closed for being trained. The two ends of a long rope should be held in hand by two men, namely the keeper and the trainer. When the training is over, they should be used for amusement. On the preceding day the falcons should not be given any food nor should they be allowed to sleep. This process makes them specially furious. Then they should be taken to a place green with grass and abounding in trees peopled with birds. The beaters should beat the bush so that the hare and birds may run away in fear. The falcons should then be let loose. By the strength of their wings they are able to catch birds at heights where they are almost invisible to the ordinary eye. The king is recommended to amuse himself with falcons in this manner.

Then comes the Matsyavinoda i. e. the amusement of angling. In this chapter the author divides fish into two classes according as they have either skin or scales. They are further sub-divided into two classes, 1 fat and 2 thin. Then he describes various kinds of fish available in rivulets rivers and the sea. The author states the names of fish that feed on riceflour and others that do not. Then he mentions different kinds of food given to different kinds of fish. After feeding the fish in different places with proper nourishment the king should go to the place which abounds in fish with his angling rod. He then describes the kinds of rods and strings to be used in angling. With rod and line he should amuse himself by catching fish.

The last topic dealt with in this book is घृगयाविनोद or the amusement derived from hunting ${ }^{1}$ which is considered as the highest बिनोद by Kālidāsa in शाकुन्तल ${ }^{2}$. The author recommends that the king should have a reserve forest full of beautiful trees without thorns laden with fruits and flowers and free from fierce animals. This reserve forest should not be far away from the capital. The forest may have lakes full of water and fish. It should be at least a Yojana ( 8 miles) in length. Any fierce animal entering the forest should be killed by sentries riding on buffaloes. This statement of the author indicates that in the country over which Somesvara ruled, buffalo-riding was not uncommon.

Then he describes the methods of hunting which are thirty-one ${ }^{3}$ in number. They are:

> पानीयजा चारजा च्र क्षेत्रजा मार्गजा तथा।
> ऊषरा दीपसृगजा तथा च विटपाश्रया।
> बध़जा काण्डपटजा मश्चजा भूमिगेह्वजा।
> बलिबर्द्तितोधाना मंहिषारोह्हणोद्धत्वा।
> अश्नजा चिच्रजा चैब शारीरी सतन्भनीा तथा।
> बायुजा दमनोत्पन्ना गैारिजा कोपसम्भवा।
> कामजा धंनिजाता च तथा मदविकारजा।
> नीहारजा पाराजाता जालजा यन्त्र्सम्भवा।
> द्याघ्रमोक्षणसम्भूता तथा कवलदानजा।
> एकत्रिंशाष्पकारेयं सृगया राजसम्मता॥

1 A paper on the methods of hunting was read by the editor at the 17 th International Congress of Orientalists held at Oxford in 1928 A. D. when he was sent there as a state delegate by H. H. the late Maharaja Saheb, Baroda.

2 मिश्येव व्यसनं बदन्त्ति सृगयामीटद्रा विनोदः क्रुतः ॥ शाक्कुन्तल I .
3 He gives thirty-one but only thirty methods of hunting are mentioned in the stanzas. Some lines in the text may be missing. All the methods too are not de'ribed in the text. Out of these only twenty-one methods are described.

He advises not to practise killing of jackals or mice as it is degrading. A king should as well avoid hunting गवय, अच्छमद्ध, व्याप्र or माहिष when they are in their resorting places or when they are in water.

Let us take these twenty-one kinds one by one. पानीयजा i. e. hunting near watering places. Big pits are dug out specially near watering places. In these pits the king and all the ladies of the harem dressed fully in green and wearing a हिपदी (like the modern Pyjama) conceal themselves in such a manner that the deer do not get any scent of these people while the wind is blowing. All his men too should be dressed in green from top to bottom. The beaters should then scatter gram before the Dipamrga (decoying deer) which are specially trained in order to attract wild deer. The trained deer return to the spot followed by the wild deer near the tank. When this wild deer comes near the tank or begins picking gram or fight with the decoying deer the king armed with his bow and arrow should kill the deer by surprise. Immediately his men should rush to the scene and remove the carcass of the deer in order that no remnant of its body and no trace of its blood may remain. When this is done other deer may be similarly attracted to this place of death. This method is better than the one which makes the hunter wander about in the hot sun in search of the game.

The second variety of hunting is called Cärajā i. e. due to wandering of animals in search of food. When a forest-fire is raging, animals living there leave it in search of another which abounds in fruit and corn. They should be allowed to graze in the forest until they become bold enough to eat their food even in the presence of men moving near them. The king may kill them while a-hunting from an underground cellar (if it is day-time) or from pits or from under the shade of a tree (if it is night).

There is another kind of Cāraja Mrgayā in which wild bears are coaxed into confidence by the hunters who spread gram on their way in such a manner that the line ends near the tent prepared for the king. The same process holds good in the case of the deer also.

Ksetrajā - This is a kind of hunting in which the deer are killed when they come into a forest abounding in trees or in cultivated lands of peas, wheat, pulses etc. Here also the king should be dressed in green with weapons of green colour.

Mārgajā - The king first ascertains the path by which the deer habitually move. After knowing the route he takes his seat near it in a pit or the branch of a tree and kills them.
$\bar{U}$ șarā - The deer are habituated to take saltish earth. When they bigin to lick the ground they should be beaten with clubs on the backbone and thus killed.

Dipamrgaja - Young, robust and elegant male deer are trained. Bridles with bits made of iron and tin are then applied to them like horses. Female deer are similarly trained. These are called Dìpamrgas which in the absence of a better word may be translated as decoying deer or deer to serve as a bait. They are so trained that at the slightest sign they come back to their master in spite of temptations of food or a male or female of the species. The king accompanied by such Dipamrgas and two hunters should go to the forest.

When a herd of wild deer is traced the information is carried to the king, who should, then, carefully hide himself. The hunters carefully enter the forest, hide themselves behind trees and sometimes behind bullocks. One of them stealthily comes out of the forest, to inform the king leaving no ground for the deer to suspect the existence of men in the forest. He scatters leaves before himself so that the animals may not suspect the presence of men in the forest. Then the king with his bow and five arrows in one hand and a Dipamrga in the other should go forward followed by two hunters with Dīpamrgas in their hands. The informant posted in the middle then should proceed cautiously and inform the person nearest to the herd. On the first man signalling these people to come nearer they should go with their bodies covered with Yavas (grass). If the herd looks at them they should let the Dipamrgas go and walk on all fours. The credulous ones among the herd may come towards the Dipamrgas either for company or for a fight. When the deer is thus drawn nearer the king should, from the place of hiding, either behind a Dīpamrga or on a tree discharge arrows at the deer and kill it.

By tying the Dīpamrgas to a tree also he can have a lot of Shikār. After describing the two methods of attracting the forest deer by means of Baddha (chained or restrained) Dipamrgas he now gives the method of attracting them with the help of Mukta (unrestrained) Dīpamrgas. These unrestrained Dipamrgas freely mix with the forest deer. The hunter spreads gram in the forest and makes a sign by snapping the thumb and the middle-finger (छोटिका). On hearing the signal the Dipamrgas return followed by a number of forest deer. These are then killed.

There is another way of attracting the deer by Balivardatirodhāna (lit. hiding behind a bullock) method. Hunters conceal themselves
behind bullocks, move as the bullocks move and allow the unrestrained deer to move with their eyes towards the hunters. These unrestrained deer mix freely with the forest deer. Thus the hunters (keeping themselves behind the bullocks) surround the deer on all sides. Then the king takes his seat along with the ladies among the trees around him. When at the appointed place the hunters bring the decoying deer along with the forest deer, the latter are killed. by the king with arrows.

Another interesting method of hunting the forest deer is given here. With a pair of decoying deer one female and the other a castrated male deer the king should go to the forest accompanied by hunters. Under the excitement of sexual passion the forest deer approaches the castrated or the female deer. The hunters walk on all fours and surround the forest deer which like to have communion with the Dìpamrga, when the hunters suddenly get up and frighten them. The hunters ther separate the forest deer and the Dipamrga. At this stage the king comes and kills the deer. Though this kind of killing is condemned in the Rāmāyana ${ }^{1}$ and Mahābhàrata ${ }^{2}$, Someśvara recommends it.

Then comes Vitapajā or that arising from the trees. Taking a small tree in his hands and hiding himself behind the leaves the king should lightly move on green lands keeping himself concealed behind other trees. When the distance between the two is easy he can kill the animals.

Then comes the Vadhraja arising out of the nets with leathern thongs. Nets should be spread and the king should remain at the end on a tree. The hunters, who move like quadruped animals, should suddenly make a thundering noise on one side so that the herd of!deer may be forced to run into the leathern thongs of the net. 'When they are near the king should kill them with arrows.

Then comes Kāṇ̣apatajā or hunting by means of scréens surrounding a tent. Cutting a branch on the south-west side of a big tree, walls should be erected on three sides namely in the front and on the two sides at a distance of two cubits. The wall behind should be five cubits long. On the two sides of the tree branches of trees with green leaves should be piled up so that the walls may be concealed behind these upto the height of the navel. Then curtains from this place should be

## 1 मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाग्वतीः समाः । यद् कौथ्वमिथुनोदकमवधीः काममाहितितम सं अयोध्याकण्ड।

2 Of, the-curse of किन्द्म्धषि to पण्डुु the father of पाण्डब» II
6
spread over a distance of a Krosia or two miles. A hundred hunters should go to the very end of the curtain on both the sides of the wall. The king should keep his queen and other ladies behind him and he should stand in front of the tree. The hunters then all should make loud noises and beat the bush in order to terrify the deer and other forest animals like tigers, wolves, jackals, bears etc., and make them run from both the sides. They are then killed by the king with his arrows.

Another kind of Kānḍapatajā hunting is described next. When a herd of deer without fear moves about in the jungle a band of hunters with four white legs like those of bullocks should surround the herd carefully against the direction of the wind in order that the deer may not get the scent and run away. The hunters should so arrange themselves that not a single animal can run away. Then the herd of the deer should be pressed hard and made to come near the king who then should kill them with arrows.

Then comes Vāhajā i. e. due to horses. Mounting a very speedy and trained horse the king should go to the forest and kill the deer with a variety of weapons.

Another kind of hunting is called the Tādikāa i. e. hunting by means of clapping. When the deer are seen on a spot abounding in green grass and free from dried leaves, the king should take with him some Tādas or hunters, experts in timely clapping and go to the place where the deer are found. The Tādas should keep their hair dishevelled and by bending the body they should move it up and down in a circle (as in a play called Pingā in Maräthi). They should, by making a peculiar sound by mouth, attract the attention of the deer which will then fix their eyes on the Tādaka only. Then the king should come from behind and kill them with arrows.

Next follows the Vāyujā i. e. due to wind. On a stormy day when a herd of deer is seen the king should go with some eight or ten hunters in the opposite direction of the wind in order that the herd may not get any scent of them. There he should either mount a tree or a small hillock with his weapons ready. The hunters from behind should create a row in order to drive them from their original place towards the king. One after another they should be killed, except the first or the leader of the herd.

Then follows the Dāmini or the hunting due to restraint. The hunter should with or without a bullock, during the day, chase the deer in such a way that the deer may not get even water or grass. They thus become tired and are unable to run away when the hunter is sighted. Gradually
the hunter comes nearer and nearer. The deer then struck with hunge and thirst is completely prostrated and in consequence easily killed.

Another kind of hunting described by the author is called the Kopajā i. e. due to wrath. When two deer fight for the sake of a female or land, he should keep himself concealed behind a tree aud kill the one defeated in the fight.

Next comes the Kämajā i. e. due to lust. When the deer are engaged in amorous sports, they become easily forgetful of the security of their person. The king should take this opportunity and kill them outright. This kind of killing forms the subject matter of the many interesting stories in the Epics (see foot note on page 45).

After this comes the Dhvanijāi.e. due to sound. The king should climb a tree full of fruit liked by the deer. Keeping the decoying deer in front he should make an artificial sound like that of a deer. This will make the herd gather round the guide or decoying deer. The king can then kill them with arrows.

Next follows the Madavikārajā i.e. due to madness. Certain drugs mixed with food stuff may be given to the deer of different kinds and to the fish. In consequence they become insane and are easily killed.

The Tusārajā or the hunting arising out of dew drops is another interesting kind of hunting described by our author. In moist seasons like the rainy season, spring or autumn when the land remains often wet by frost or dew, the deer find themselves in difficulties and generally take recourse to the thickets, woods, clusters or bushes. The king should go to the hunting ground before daybreak on a trained horse with a blackish armour on his body. Hunters seated on buffaloes or bullocks should go before him to find out the place where a herd of deer is sitting. The king should be informed when the shelter is discovered. Usually at this time the deer are found with their limbs contracted and eyes closed. The king then riding a buffalo goes with a small bow and arrows from behind a hunter and kills them,

Then comcs the Pāśajā i. e. hunting with nooses. For this purpose nooses of thread of various kinds are prepared and are placed on a soft piece of grassy land with the corners tied to nails in such a way that they cannot be seen by the deer. Thus spreading the nooses in one place the king should follow the deer after letting a very slow and trained dog loose on the herd. At this the deer run rather slowly. While going through the trap they are caught by the hind legs and become frightened. They can then be beaten by sticks or their heads can be cut off.

Then comes the Jālajā or hunting with nets. This is more or less similar to the above with the difference that here a net is spread instead of nooses.

Then follows the Vyāghrdjā or hunting with leopards. A leopard is caught in nets as describad above and ropes are tied to its neck on both the sides and it is made to walk through the city. After ten days the rope is removed from one side and a deer with an injured leg is put before it. The leopard is then tempted to catch the deer. The flesh of the deer's lap is applied to the leapard's mouth and body. The leopard still tied with one rope to its neck, attacks the deer speedily and having caught it drinks the blood of its neck. Thereafter the leopard is released by removing the other rope tied to its neck. After three days a male deer is placed before it and the same process is repeated till the leopard is fully trained to kill the deer in this particular fashion. Trained leopards are then carried on bullock-carts or horse-backs to the forest and are let loose on the herd of deer. The leopard then runs with great speed and leaving aside the females it catches only the Krrsnasāra i. e. the spotted antelope. This is known all over India as the famous Cheeta Hunt.

These twenty-one kinds of hunting are described in the Mānasollāsa, though the number mentioned originally is thirty-one.

With the description of hunting the present volume is closed. There remain now five chapters of this Vimśati beginning with Gita, to be published besides the whole of the 5th Vimśati. These chapters are very èxtensive, that on Music alone being equal to the first volume, as has been pointed out already.

Difficulties of the editor are enhanced by the fact that the extant MSS. are full of errors. Under the circumstances the original readings of the MSS. had to be supplemented with the editor's own suggestions in brackets except in the first two formes where the incorrect texts are given in the foot notes while the correct readings are incorporated in the body of the book. Beyond this any tampering with the text has been scrupulously avoided. He has taken sufficient care in suggesting correct readings, and it is for this reason that proofs had to be detained often and on for a considerable time. This accounts for the delay in presenting the volume to the public. In spite of scrupulous care some errors have unfortunately crept in, and for this the editor craves the indulgence of scholars. The stanzas have also been numbered incorrectly on some pages.

It is a matter of the deepest regret to us all that our beloved Maharaja Sayaji Rao III Gaekwad should not live to see the completion of the second volume of the Männasolläsa in the publication of which he used to take a sustained and lively interest. In his demise the world has lost a great patron of Oriental learning. May his soul rest in peace!

Baroda,
27th February 1939 \}

G. K. Shrigondekar.

## अनुक्रमणिका

－2500

| तृतीयविशाति： |  |  | पृष्ठम् |  |  |  | पृष्ठम् |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| मन्दिरमहर्तम् | －＊＊ |  | 9 | बह्नदेबमर्ति： |  |  | E？ |
| अमिलक्षण | － | －•• | 3 | अह्नदेवमूति． | －$\cdot$ | －•• | ६？ |
| भू｜मेलक्षणम | －$\cdot$ | $\cdots$ | 2 | महानेवमूर्ति： | ．．． | ．${ }^{\text {a }}$ | ह३ |
| काष्ठतक्षणग | － | ．．． | 2 | स्वच्छन्द्यैरवमूर्ति： | ． | －．． | ६\％ |
| आयतुक्षणम् | ．$\cdot$ | －•• | § | अर्धनारीश्वरमत्ति： |  |  | ह४ |
| मन्द्रिमुखनिर्णय： | ．．． |  | \} | उमामहेश्वर ${ }^{\text {din }}$－ | －•• | － 0 | 98 |
|  | ．．． | ．．． | \％ | उमामहेग्वरमूति＊ | ．．． | ． | ६\％ |
| षाडशगृहलक्षणम | ．．． | －•• | 8 | हरिहरमूर्तिं： | ．．． | ．．． | ६Y |
| षोडহागेहवासफलम | －•• | ．．． | 6 | स्वामिकार्तिकमूर्ति： |  | ．．． | ६＇1 |
| वास्तूपशामनम् | － 0 | ．$\cdot$ | 6 | गणेशामूर्ति：．．． |  | ．${ }^{\text {a }}$ | ६६ |
| वास्तुपूजाविधानम् | － 0 | ．．． | $9 ?$ | काली（कात्यायनी）मूर्ति： |  | ．．． | ६६ |
| गृहप्रवेश：．．． | －• | －•• | ใ？ | इन्द्रमूर्ति：．．． |  |  | ६V |
| राजनिवासगृहवर्णनम् | ．．． | －•• | 22 | अग्रिमर्ति： |  |  | E |
|  | ． | ．．． |  | अग्नूपूति．．．． | ．．． | ．．． | ६७ |
| चित्रकारस्तरुपम | －•• | $\cdots$ | १ ३ | यममूर्ति： | ．．． |  | ६く |
| चित्रभित्ति：．．． | ．．． | ．${ }^{\text {a }}$ | 93 | राक्षसेन्द्रमत्ति： |  |  | ६く |
| लेखनीलेखनम् | ．．． | ．．． | 98 | वरुणमर्ति：．．． | $\ldots$ |  | $\xi く$ |
| शुद्ववर्णद्रठ्याiण |  |  | 98 | वरणमूति． | －•• |  | ¢ |
| मिश्रवर्ण：．．． |  |  |  | वायुमति．．．． | ．．． | ．．． | $\xi C$ |
| चित्रार्णा |  |  |  | कुबेरमूतิे：．．． | －•• | －•• | $\xi 9$ |
| चित्रवणा： | ．．． | ．．． | ¢६ | ईशानमूर्ति：．．． |  |  | $\xi ¢$ |
| पक्षसूत्रहक्षणम् | $\cdots$ | ．．． | \} 6 |  |  |  | E |
| तालुलक्षणम् |  | ．${ }^{\text {a }}$ | 96 |  | ．．． | ．．． | \％ |
| तिर्यद्मानलक्षणम् | ．．． | ．．． | 99 | श्रीमूतिएक्षण | － | － | 60 |
| सामान्यचित्रप्रकिया |  |  | २२ | नागमूत्ति：．．． |  | －•• | 10 |
| केशावादि चतुविंश्रति | 2 |  | Eo | दैत्यदानवपिशा।चबे | उमूर्ति |  | 60 |
|  |  |  |  | क्षेत्रपालमूर्ति： | ．．． | － | 69 |
| अष्टबाहुहरिमूति： | － | －•• | ६？ |  |  |  |  |
| वामनमूर्ति：．．． | ．．． | －$\cdot$ | ६？ | कामदेवमूतः： | －•• | － | $6\}$ |
| श्रीराममूर्ति： | ．．． |  | ६？ | सूर्यमूतिः：．．． | ．．． | － | 69 |
| नृवराहमूर्ति： | ．．． | ．．． | छ？ | चन्द्रमूर्ति：．．． | ． | － | ७२ |
| नरसिंहमृर्ति： |  | ．．． | ६？ | भौममूर्तिः ．．． | ．．． | －．． | Q2 |
| त्रिविकममर्ति： |  |  | ६२ | बुधमूर्ते：．． | －＊ | ．．． | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| मत्र्यावतारमूति： | －$\cdot$ | －•• | ६र | गुरुतुकमूती | －•• | －•• | 6 |
| कूर्मावतारमूर्ति： | －•• | －•• | ६？ | शानिमूर्ति：．．． | ．．． | －•• | ט३ |


|  |  |  | पृष्ठम् |  |  |  | पृष्टम् |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| राहुमूर्ति：．．． | ．．． | ．．． | ७३ | छत्रभोग：．．． | ．．． | ．．． | ใ\％\} |
| केतुमूर्ति：．．． | ．．． | ．．． | ७३ | शाय्याभोग：．．． | ．．．0 | ．．． | ใ४२ |
| हयचिच्रमू ．．． | ．．． | ．．． | ७३ | धूपभोग： | ．ase | ．．．． | ใ\％8 |
| गजचित्रम् ．．． | ．．． | ．．． | ט६ | याषिद्सभोग： | ．．． | ．．． | 284 |
| सर्वचित्र्रकरणम् | ．．． | ．．． | Q | चतिर्थ |  |  |  |
| गृहोपभोग：．．． | ．．． | ．．． | 69 | चतुथावशाति： |  |  |  |
| स्नानभोग：．．． | ．．． | ．．． | C3 | रस्त्रविय्याविनोद： | ．．． | ．．． | 344 |
| पादुकाभोग： | ．．． | ．．． | く३ | शास्त्रविनोद： | ．．． | $\ldots$ | q0？ |
| ताम्बूलमोग： | ．．． | ．．． | く३ | गजवाह्यालीविनोद： | ．．． | ．．． | 9＜3 |
| विलेपनमोग： | ．．． | ．．． | 64 | तुरगवाह्यकीविनोदः | $\ldots$ | ．．．． | 29？ |
| वस्रोपभोग： | ．．． | ．．． | 66 | अङ्\％विनोद： | $\ldots$ | ．．． | २२૫ |
| माल्योपभोगः | $\ldots$ | ．． | 90 | मद्धविनोद： | ．．． | ．．． | २२९ |
| भूषोपभोगः | ．．． | ．．．． | 99 | कुक्कुटविनोद： | ．．． | ．．． | २३९ |
| असनोपभोग： | ．．． | ．．． | 96 | लावकविनोद： | ．．． | ．．． | २૫३ |
| चामरभोग： |  | － | 99 | मेषविनोदद：．．． | ．．． | ．．． | 249 |
| आस्थानभोग： | ．． | ． | 900 | महिषविनोद： | ．．． | ．．． | २६？ |
| पुत्रभोग： | ．．． | $\cdots$ | 900 | पारावतविनोद： | ．．． | ．．． | २६？ |
| अन्नभोग： | ．．． | ．．． | 394 | सारमेयविनोद： | ．．． | ．．． | २६४ |
| पानीयभोग： | $\ldots$ | $\ldots$ | ¢₹६ | इयेनविनोद： | ．．． | ．．． | २६७ |
| पादाफ्यङ्गोपभोगग： |  |  | १३く | मत्त्यविनोद्： | ．． | ．．． | २७？ |
| यानोपभोग： | ．．． | ．．． | ใ३९ | मृगयाविनोद्： | ．．． | ．．． | २०५ |

# श्रीसोमेश्वरभूपतिविरचितः <br> मानसोल्धासः । 

以路

## हितीयो भागः।

उपभोगाः पवक्ष्यन्ते विस्तरेण मयाsधुना । नाम्ना ये पूर्वसुद्धिष्टा विंरातिस्तु यथाक्रमम् ॥? ॥ वैशाखे फाल्गुने मार्गे सहस्ये श्रावणे तथा। गुक्कपक्षे गृहान्कुर्योत्सर्वकामफलपदान् ॥ ₹ ॥ उत्तरालितयं चित्रा रोहिणी स्वातिरेव च । ज्येष्ठा मृगशिरो मूलमश्विनीहस्त एव च ॥ ३ ॥ ऋक्षाण्येतानि शास्यन्ते सर्वदा वास्तुकर्माणि। कूरग्रहैरदुष्टानि सौख्यदानि भवन्ति हि ॥ \& ॥
आदित्यें मड्गलं त्यक्त्वा सर्वे बाराः झुणावहाः। गृदकर्मणि शास्यन्ते वास्तुविद्याविशारदैः ॥ ५।।
नन्दा एकादशी षष्ठी पतिपचेति कीर्तिताः। पश्वमी दशमी पर्व पूर्णा एता निरूपिताः ॥ \&॥ नन्दाः पूर्णांश्य तिथयो मन्दिरारम्मणे ध्रुभाः। नातिक्षीणे निशानाथे गृद्धारम्मों मवन्ति हि ॥ ৩ ॥

१ $\mathbf{A}$ पुष्ये च. २ $\mathbf{A}$ त्य. ₹ $F$ ण. $\gamma \mathbf{A}$ न्मे.

वृषो धनुस्तुला कन्या मिथुनं कलझ्ञं' तथा।
ल्र्नान्येतानि शस्तानि गृद्वपासादकर्मणि ॥८॥
तैतिलं गरजं नागो बवं करणमुत्तमम्।
करणं शरणानां च धनधान्यकरं भवेत्त॥ ९॥
अतिगण्डं व्यतीपांतं परिघं बज्र्रमेव च।
गण्डं शूलं च विएक्ञम्भं व्याघातं च विवर्जयेत्त ॥?०॥
अन्ये सर्वे गुभा योगा वास्तुस्थापनकर्मणि।
यथा नाम तथा तेषां फलसिद्विखदाह्ता ॥ ? ? ॥
माहेन्द्रं रोहिणी चैन सावित्ं मैन्र एव च।
गन्धर्वेऽभिजिते चैतन्मुद्रूत्ते कारयेन्हुहान्॥ ॥२॥
चन्द्रार्कादिग्रह्ता सर्वे "ँकक्षेत्रे ग्रुभदा गूदे।
बलाबलं विचाैैैंां गृद्रारम्भं तु कारयेत् ॥ १३॥
न विद्धा न च नीचस्था न च तीस्थिंश्रुदूषिताँः।
इति मन्द्रिमुहूतूम्र ।
विमाणां पाप्डुरा भूमिल्लोंशिता क्षन्रजन्मनाम् ॥१४॥
पीता विशां समाख्याता चृषलेषुँ च मेचका।
रत्निमाँ्रकृतं गर्ंत्ं पूरयेत्तन्मृदा पुनः ॥ १५॥
लाभेमम्यधिके निन्धुाद्धीने हार्निं समे समम्।
इति भूमिलक्षणम ।
धनिष्टादीनि सन्त्यज्य पश्चर्ष्षाणि पद्यय्नतः ॥ १६॥

सनीडं क्षीरस्टषं च चायुवन्निविदूषितम् ॥ १७॥

 4Y A हाने।

दन्तिदन्ताहतं चैं विद्युत्पातनिपीडितम्।
ख्वयं झुष्कं च भम्नं च वक्रं देवालयोद्रव्रम् ॥ १८॥
चैत्युयृत्वं शिवक्षेन्रेनद़ीसड्ग्मसम्भवम्।
तडागकूपमध्यस्थं कण्ट्नाकुलित्रित तथा॥ १९॥।
नीपं विभीतकं निम्बं श्लेष्मान्तक्तमहीकहम्य । असारांइछ्छाखिनः सर्वान् वर्जयेद्रृद्रक्मोणे॥ २०॥
एकजात्या द्विजात्या वा त्रिजत्या वा महीरुहाम्। कारयेन्मन्द्रिं राजा श्रियमिच्छन्महीयसीम्॥ ॥१॥

इति काष्टरक्षणणम ।
व्यासेन गुणितं दैर्घ्यमष्टकैच्य विभाजितम्।
यच्छेषं स भवेदोंगः पोक्रो नामभिरष्टभिः॥ २२॥
एको ध्वजो दूयं धूमस्तिकः सिंहः पकीर्तितः ।
चँतुर्यः सारमेयस्तु पश्वमो" वृष इप्यते ॥ २३॥
षष्ट्ठ: खरो विनिर्दिष्टः सत्तमः स गजो भवेत्।
अष्मम ${ }^{\text {१० }}$ वायसः मोक्तशौयमायाविनिर्णयः॥ २४॥
इति आयलक्षण्म ।
ऐन्द्रीं दिश्यं समारभ्य पदक्षिणविधानतः।
अष्टासु दिध्षु बोद्दव्याः क्रमेपायें ध्वजादिकाः॥ २५॥
पश्यिमाशाननः क्लाध्यो घंवजः सर्वमुसोड्यवा।
उत्तराभिमुखः सिंहो वृषः पाचीमुखः झुगःः ॥ २६॥
दक्षिणाभिमुखो हस्ती सारमेयोत्तराननः।
सुखं द्वारं विनिर्दिष्टे मन्द्दरस्य विचक्षर्णः॥ २७ ॥



इति मन्द्रिरमखनिर्णयः।
तृपगेहानि वक्ष्यामि स्तम्भसङ्रख्याश्रमाणतः।


पृथ्वीजयं गृहं कार्य द्राभागं विचक्षणःः।
मध्ये स्तम्मशतं तस्य भद्रेऽष्टाविंशातिस्तथा।। २९॥
चतुर्मद्रेष्षु च शतं स्तम्भानां द्वाद्शाधिकम् ।
नव कोणाँ विदिग्देशो स्युः षट़त्रिंशान्धतुर्ष्वपि ॥३०।।
चत्वारो मध्यगा: स्तम्मा यन्र्र तत्त्स्याचतुष्ककम्।
तस्माद्वहिरलिन्द्ं स्याच्छाला स्यात्तदनन्तरम् ॥ ३१॥
[ अलिन्दें] च पुनः शाला क्रमेणैवं पवर्धते।
यावत्कत्तुमतीत्ं स्याद् गृहं नरपतेः शुभम् ॥ ३२॥
यचतुष्कगतं क्षेत्रं पश्वधा तद्विमेंज्यते।
तद्भागरममेंतें कार्य त्रिभिर्भागैरलिन्दकम् ॥ ३३ ॥
सार्धत्रिभागिकाः शाला: कर्तव्या: सुविचक्षणैः।
इयं स्थितिः समस्तानां ग्रहाणां पतिपादिती ॥ ३४ ॥
नाम्ना तु मुक्तकोणं यत् तत्कार्य रविभागतः ।
मध्ये स्तम्भरातं सार्द्ध पड्भिन्यून्येन [निरूपूपतम्]॥३५॥


एकादशा तथा कोणा विदिशां विदिशां पति।

कथ्यते सर्वतोभद्रं मनुभागैर्विभाजितम्।
मध्यस्तम्भा भवन्त्यस्य षणणवह्यधिकं शतन् ॥३८॥

[^4]चत्वारिंचचतुर्मेट्रे स्मम्भा एवं निसपपताः।
एवं चतुर्षु भट्रेष शतं पट्टिसतथार्भिकम् ॥ ३९ ॥
कोणास्तस्य विधात्व्यास्ब्योद्यामिता चुँैः। सैमन्ताइ़णितः कोणा द्विपश्नाराद्रवन्ति ते॥ ४०॥
 तस्य स्तम्भाः पयोक्तव्या भैंद्रेशद्रास स्ख्यया ॥ ४? ॥
चतुर्बांपे च भर्टेप्रु द्विसमतरिर्दाहताः।
समकोणाः समन्ताच द्विगाणः मनुस्सझ्ल्लयया॥ ४२ ॥
एवमाद़ीन्यन्न्तानि गेहानानि धरणीभुजाम्।
कियन्यपि मनोज्ञानि पणीतानि घथाऋमम् ॥ ४३ ॥
चुःश्शालं न्रिशालं च द्विशाउभ्जैकरालकम् ।
उस्ष्यामि भवनं राज़ां नामउक्षणसंयुतम् ॥ 88 ॥

सर्वतोभद्ननामेंदं हृपणां गस्पते गृद्म ॥ ४५ ॥
वर्षमानं तथाख्यातं दक्षिणदारार्जितम् ।
स्वस्तिकं तद्ववेन्नाम्ना पूवद्धारावर्वरितम् ॥ ४६॥
उत्तर्दारहीनं चेन्दुचकं तद्रवेहूहूम ।
सर्वतोभद्रमाब्यं च चतुझालगमददाहत्वम् ॥ ४७ ॥
गुभमदं नरेन्द्राणां विजर्यारोग्यवर्धनम्।
नन्ब्योर्तं वर्धमानें ख्वस्तिकं र्चकं तथा ॥ \&८॥
चत्वारि स्युस्बिशालालानि गेहाने धरणीसुजाम् ।

पूर्वायायोत्तरंद्युरम्त्तरायाश्व पूरतः।
करतन्ये गर्मेहस्य द्वारे दे ते बिचक्षणँः ॥ ५०॥
१ MSS त्रिकम् २ D म्मिता ग० 1 ३ Mss. गे ४ Mss भेदो त्रि० । \& F थें । \& A सन्तु ।


एकं स्यात्पूर्वतो द्वारमन्यदुत्तरतं:स्थितम् ।
अड़ण्णाद्धक्षिणा शाल्गा छस्तिती" परिकीतिताता। ५? ॥
अड्णणात्पथ्यिमा गाला महिपीति निग्घते।
इदं द्विशालं सिद्धार्य सर्वकामफल्मदम् ॥ ५२॥
दृपाणां गास्यें स्थातुं विशेषाद्दित्त्वर्धनम्।
वायव्ये गर्मेंगें स्याच्छाले दक्षिणपूवंगे ॥५३॥
द्वारे शालालामुख कार्ये शाराद्वार्रे च सम्मुखे।
महिधी व्वड्गणात्पथादुत्तरा गौः पकीर्तिता ॥ ५४॥
द्विशालं भयदं त्वेतद् य् थैयमूर्ं विनिन्मिनम् ॥
ऐगाने पथमें बेस्म शाले देक्षिणपशिमेमे। ५५॥
अङ्गणात्वूर्वृत्छागी गैंदी चोत्तरतः स्थिता।
दप्डाख्यं नाम तत्योंक्ष वि(द्द) )झालं भयद्ं नृषाम् ॥ ५६।।
बर्जनीयंयें भयत्नेन तृंरावाससकर्मणणे।
अाप्थयंयं कुख्यैंयेंसम स्याच्छाले चोत्ररपथिम ॥ ५७॥
अढ्गणात्पूर्वगा चछारी दक्षिणा हस्तिती मता।
बाताख्यं नम्म तव्योंक तृणाम्देगेगारकम् ॥ ५८॥
दृपाणां नैव कतिन्यं निवासर्स्थ कभभ्षन।

कीडार्थ सनिन्विबासार्भ भोगार्थं च भझस्पते।
अुं हीनमलिन्देन पूर्वालिन्द् तु धन्यकम् ॥६०॥
जंयें स्यादभ्षिणालिन्दं पश्थार्द्दं खरं भेगे।
दुर्पुखं चोज्ररालिन्द्येकालिन्दें चतुर्टहम ॥ ६१॥
घन्यं जयभ़्न ग्रुमदं निन्द्विते खरदुर्सेखे।

, D सं। ₹ F ना०। ३ A न्मु०। $\gamma \mathrm{Mss}$ घूतसून्नं। $५ \mathrm{Mss}$ मे $€ \mathrm{Mss}$ गोधी। 6 D ख।


दक्षिणोत्तरतोजलिन्द्ं सुपक्षं परिचक्षते।
उत्तरालिन्दहीनं यत्सुमुखं परिकीर्तितम् ॥ ६३ ॥
पश्थिमालिन्द्तो हीनं धनदं गेहमुच्यते।
दक्षिणालिन्दहीनं यदाक्रान्तं तदुदाहृतम् ॥ ६४ ॥
पूर्वलिन्दविहिहं यद्दूपूं परिकीर्ट्येते।

एवं षोडश गेह्हानि कथितानि परिस्फुटम्।
इति पोडरागृह्रक्ष्नणम् ॥
यथा नाम फलं तेषु क्षेयं तत्र निवासिनाम् ॥ ६६॥
धन्यं तस्मात्वकर्तव्यं नृपाणां गेहमुत्तमम्।
हीनस्तम्भमलिन्दें स्याचछ्छाला स्तम्मै：समावृता॥ ६७।।
नृदाणां गृहकर्तणां कम एष निरूपितः।
अन्यच्चतुष्पकारं तदेकरालं गृहं भवेत् ॥ ६८।।
पधानगें स्तम्मैस्य शाला स्तम्भैः समा भवेत्व।
तस्य लक्ष्म पवक्ष्यामि ग्रुभाग्रुभफलोदयम् ॥ ६९॥
उत्तरा शास्यते शाला शाल्रा पूर्वा पशास्यते।
दक्षिणा पश्भिमा आाल्रा द्वे काल्के परिनिन्दिते॥ ७०॥
नृपाणां सुखवासार्थ न कर्तव्ये कदाचन।
तिष्ठन् गेहेष्ठु रस्तेषु श्रियमामोति पुष्कलाम् ॥ ७？॥
आरोग्यं विजयं कीर्ति सन्तोषं परमाम्नुयात्।
एवं घोडझागेहानां फलं लक्षणनामकम् ॥ ७२।।
सोमेश्वरतृपेणोंक्तं वास्तुपद्धतिमार्गतः।
इृति बोडेश गेह्रक्षण ।

सोमेवेशर्पयोो्तवास्तुपद्धति मर्गतः।
अन्तर्रूहस्य कोणे स्यादैसाने शार्लिपिश्टें:॥ ७३ ॥
एकाशीतिपदें यत्नान्मण्डलं समकोष्टकम।
पूर्वपथ्थिमगा रेखा दक्षिणानत्तरगा दश ॥ ७४ ॥
एकाशीतिपदं ल्वेवं कर्तेवं वास्तुमण्डलम्ं।
तत्र पून्यान सुरान् वक्ष्ये पदसङ्ल्ल्याव्यवस्थितान् ॥ ज५।।

ईशानकोणादारम्य भादक्षिण्यंकमेण च ॥ ७६ ॥
पूजनीयाः भयतेन बाहाः कोष्गताः ग्रुभाः।

सूर्र्सत्यमझशाकाशा वायुः पूषा १तैयैव च।
विवस्वानथ पूज्यः स्यद्यृंद्धत्तयमी तैथा॥ ॥८॥
गन्थव्वम्न्न्राजी च मूगः पित्वैंगणस्तथा।
दौवारिकभ सुग्रीवः पुप्पन्नजलाधिपौ॥ ॥९ ॥
असुश्याय शोष्ट्री पापो रोगाइहिश्रुख्यकौ।
भह्धौंटसोमनागाः स्युरदितिर्दितिरेंव च ॥ ८०॥

आप ईशानकोणे स्यात्सावित्रो" वन्किकोणगंःः॥ ॥? ॥


पर्दे मेंक परित्युज्य पूर्वादिदिगवस्थित्थांः।
अर्यमा पूर्वदिग्मागे सविताप्रयकोणर्णाँः ॥३॥

[^5]विवस्वान दक्षिणे भागे नैर्मके वित्वुधाषिपे:।
मिच्रस्तु पथियेम भागे राजयक्ष्मा च माखते ॥ ८४॥
पृर्वीधरः सौम्याः स्यद्दैगाने चांपवत्सकः।
अर्यमा च विवस्वंध्र मिचः पृथ्वीधरसतथा॥८५॥
पितामहसमीप्स्थश्थव्वारख्ब्दिदा झमे।
तिवाक्ज़(दः)नोणसंस्थाना बहिः कोणस्य पार्व्वाँःः॥८६॥
पदिका इति विख्यातः रोष्ष द्विपदिकोःः गुर्राँ।

हसतममाणविस्तारं खाते नककरोन्मितम ।

पालारीभिभः: समिन्दिर्वा कुँौर्दूर्वीयेयेव च।

देवतानां पृथक कुर्याद्दोमघथेत्तरं शत्रम्।

ततो मण्डससंस्याग्यो" देवताम्यो बलिं होरे।

ओदनें ’सोतेपलं दधाजययन्ताय निवेदेयेत्।
धनानपूपा पििेन कूर्मरूं पकलितम् ॥ ९२ ॥
पेष्टें कुलीशमिन्द्राय पश्चर्नानि र्दापयेत्व।


शण्कुलीर्न्तरिरक्षाय सत्तूर द्याच बाँयेंते ( तथाप्ये )॥९४॥

 कृतन्तं, D कृञाराम्। १६ $\mathrm{A} . \mathrm{B}$ षैत्यज। १७ A सौ, सा। १८ DF बार। १९ $\mathbf{A}$ प्रवर्णाविमा। २० $\mathbf{A}$ सक्तून । २१ $B D$ सम्पाद्य। २२ $F$ न्न, $A$ ह। २३ $A$ स।

पूषणे ल्राजाः पदातव्याः वित्तपे ( वितथे) चणकौदनम्।
गुँहक्षताय मध्वन्नं यमाय पल्रौद्नम् ॥९५॥
गन्धर्वाय सुगन्धाम्बु भृड्नायोर्रेणाजिख्विकाम् ( का )। मृगाय यावकं देयं पितृभ्यः कृशारस्तथा ॥९६॥
दौवारिके दन्तकाष्टं पैष्टं कुष्णबालं तथा। क्षिपेदप्पूषं सुग्रीवे पुष्पदन्ते बुँ पायसम् ॥९७़॥
कमलं सकुरास्तम्भं(ग्बं) वरुणाय समर्पयेत्।
असुराय सुरा देया पैष्टं सौौंचर्णमेव च ॥९८॥
घृतौददनं च शोषाय यवाः स्युः पापसंज़्कें।
रोगाय मोदकेःसर्पि: फणिने नागकेसरम् ॥९९॥
भक्तो ${ }^{99}$ मुखुयाय दातव्यो ${ }^{93}$ भद्धाटाय ततः क्षिपेत्
सुनौदनं ततः सोमे पायसं मधुमिश्रितम् ॥ १००॥
शाल्रिपिष्टं तु सर्पाय ( गैल्राय) पोलिकामदिते:" क्षिपेप् ।
दित्यै तु पूरिकां दद्यात् मरीचेः सक़कौौौदनम् ॥ १०१ ॥
सविन्रे गुडपूपांख्य ज्याय धृंतचन्दनम्।
विर्भ्षेसेनाय (विवस्वते च) दातव्यं पायसं रक्तचैन्दन्नम् ॥ १०२ ॥
देवाधिपतये दद्यात् तालम्रमंघंघृतौदनम्।
मिश्रा (त्रा) य सघृतं भंक्तं र्टाय गुडपायसम् ॥ १०३ ॥
तिल्राक्षतं पश्वगव्यं दघ्यादर्यमणणें (म्णे) बैल्रिकर्मणि।
तिलक्षक्षतं पश्न्वव्यं भक्ष्यभाज्यं पृथगिधिम् ॥ ?०४॥
आज्यं च दधिसंयुक्तं ब्रह्मणे विनिवेदेयेत्।
सर्वेषां काश्वनं दद्यात् ््राह्मणे गां पयस्विनीम् ॥ १०५॥
१ $B$ विष्णवे $F$ विक्टोप। $A$ चित्तो नचकादनः। ₹ $A$ हं कृत्वायमध्वान्तम्। ३ $F$ मु। ४ $D$ यं।
 ११ $A$ क्षो, क्ष्या। १२ $D$ खा। १३ $A$ व्या। १४ $F$ तै। १५ $A$ चं सकुकोदक्रम्। १६ $A$ यन्तो। १७ $F$ सृष्ट। $१ ८ B$ घ्वक्. $D$ क्से । १९ वद्द्धृमू। २० $A$ तिलमिश्रघृतोदकम, ताल्रमिष्ट घृतोदनमू। २१ $F$ ग्गै। २२ D लिमे।

राक्षसानां बलिं दम्यान्मधुमांसौदनादिकम् ।
एवं सम्पूजिता देवाः शान्नित कुर्वन्ति ते सदा ॥ ?०६॥
मासौदनं सरुधिरं हरिर्दौौदनमेवच।
ईशानभागमाश्रित्य वायव्यै(चरक्यै) च निवेदयेत् ॥ १०७॥।
अग्रेयीं दिशमाश्रित्य स्थितायै मांसखण्डकम्।
दध्योदनं सरुधिरं विदायंयं विनिवेदेयेत् ॥?०८॥
पूतेनायै च नैर्ठॅर्ये पीतं रक्ष बलिं क्षिपेत्।
वायव्ये ${ }^{3}$ पापराक्षस्तय मत्त्यमांसं सुरासवम् ॥ ?०९ ॥
पायसं वा पदातव्यं तन्नाम्ना सर्वतः क्रमात्।
पणवाद्दिनमोन्तश्च्च(अ) यथापूर्वं बलिभिवेत् ॥? १०॥
ततः सबौंषधीस्नानं यजमानस्य कारयेत्।
विपांच्च भोजयेम्भक्त्या विदुषो गृहमागतान् ॥ १?१॥
इति वास्तूपरामनम्र
इदं वास्तूपश्रमं विरचय्य समाचरेत्।
पासाद्भवनोद्याने पा(नगा)रम्भपरिवर्तने ॥.११२ ॥
पैरवेख्ममवेशेच सर्वदोषोपरान्तये।
विधाय वास्तुपूनां च गृहं सूत्रेण सर्वतः ॥ ११₹॥
पावमानेन सूक्तेन रक्षोश्नेन च वेष्ट्रयेप्व।
मड्गलं तूर्यघोषेण कुर्याद्वाह्मणवाचनम् ॥११४॥
पतिसंबत्सरूं यस्तु विधिनाइनेन पार्थिंः।
सद्मन्यायतने कुर्यात्स सुखं लमते धुर्वम् ॥ ११५॥
इति वास्तुप्जाविधानम्र
उत्तरान्रितयं हस्तो रोहिणी रेवती मृगः।
पुष्योन्नुराधा चित्रा च स्वात्ग़भिन्वंन्यभिजित्तथा ॥ ११६॥

धनिष्ठो वारुणं चेति पवेशार्ष्षाणि वेद्मनः। मूर्यभूमिसुतौ त्यक्त्वा पवेशोऽन्ये शुरावहाः ॥ ११७॥
धन्नु: कुम्भस्तथा कन्या मिथुनं वृषभ्तथा।
मीनश्थेति ड्रुभाः वारा राइयो लग्नसंगताः ॥ ११८॥
लग्मं चतुर्थ दशमं सप्रमं केन्द्रसंज्ञितम्।

केन्द्रान्रिकोणगाः शस्ताः गुर्गुक्रवुर्ष प्रत्राः।
पापास्त्रिल्राभषष्टस्याः ग्रुभा वेइमपवेशने ॥ १२०॥
सुधाकरबलं लब्ध्वा नातिक्षीणे निशाकरे।
तिथिं रिक्तां परित्यज्य विशेन्मन्दिरमूर्जितँ ॥ ॥ १२? ॥
ब्रांद्सणोदीरिरितैमन्जै: शोमनैः शह्ववनिःःवनैः।

इति गुहपवेवेश।
एकभूमे द्विभूमे वाँ भूमिन्र्यसमन्विते।
भूचतुष्ट्यसंयुक्ते पश्नभूमेऽपि वा श्रुभे ॥ १२३॥
षट्भूमे स्तभूमे वा तथा चैवाष्टमूमिकैै।
पासादे नवभूमे वा निवसेद्वसुधाधिप: ॥ १२४ ॥
सुधाधवालिते रम्ये वास्तुलक्षणसंयुते।
जालमार्गकतोद्योते कापि सर्वपकाइके ॥ १२५॥
कापि सन्तमसोपेते मणिदीपप्यकारिते।
दन्तिद्न्तविविर्माणमत्तवारणझोमिते ॥ १२६॥
सौनर्णस्तम्भरचिरे चन्दनस्तम्भगन्घिनि।
रत्नस्तम्भकृताभासे पवाह्तस्तम्भरब्धिते॥ १२७॥
काचकुट्विमरोचिष्णौँ स्फटिकोज्ज्वल्रकुद्धिमे।
सुधायाः कुट्टिमोपेते स्फ़रददरदकुट्दिमे। १२८॥
 8 $B$ मेर्दि । १० $B$ मेर्बा। ११ $~ E$ कौ.

स्फििकोपलविन्यासदप्पणाकाराभित्तिके।
विचित्राचित्रसंयुत्ते भमोद्वक्करर्मितिकेते। १२९॥
इति राजनिवासगृहवर्णनम्
पगल्भैर्भावकैस्तन्जैःः सूक्ष्मरेखाविशारदैः।
२विघिनिर्माणकुरालैः पन्रलेखनकोविदेःः ॥ १३०।
चर्णपपरणदक्षैश्य वीरेंणे चें कृतश्रमैः।
चित्रकैल्रखयेच्चित्रं नानारससमुद्रवम् ॥ ?३? ॥
इति चिन्रकारस्वरूपम्
सुधया निर्मितां भिच्चिं क्लयक्षतविवर्जिताम्।
लेपाय चित्रकर्मार्य लेपद्रव्यं पचक्षते ॥ १३२॥
महिषीत्वचमादाय नैवां तोयेन पाचयेत्।
नवनीतमिवायाति यावच्चिकणतां भृराम् ॥ १३३॥
तत्कल्कं चिक्कि(क) णीमूतं शल्राकोपरि कल्पयेत्।
यत्नेन शोषयेत्पश्याद्यावत्काठन्यमापुयात् ॥१३४॥
बज्रलेपोडयमाख्यातश्चित्रे सर्वस्य श₹्यते।
तं कृत्वा मृत्तिकापात्रे तोयं क्षिप्त्वा भतापयेत् ॥१३५॥
सन्तोप्तो द्रवतां याति सर्ववर्णेषु तद्र्रँव:।
मिभणीर्यः भमाणेन यथा वर्णों न नइयति ॥ १३६॥
आदाय मृंत्तिकां श्वेतां वज्ज्रेपेन मिश्रयेत्।
तया लेंपं भक्रुर्वीत शुष्केभित्तौ त्रिवारतः ॥ १३७॥
शब्द्यदूर्णसितापिष्टं वज्रलेपसमन्वितमू।
आदाय मिन्तिकों लिम्पेप् यावत्सी श्नक्ष्णतां ज्रजेत् ॥ १३८॥
धातुं नील्गिरौौ ज़्ञृतं ग्वेतं चन्द्रसमभभम्।
नगनान्नैव विंख्यातं बिंल्रायां परिपेषितम् ॥ १३९ ॥
VA पद। ₹ $A$ बेद्र $B D$ वेधा। ३ Mss except $A$ शी। ४ $A$ डय करतःः समे। प $F$ नव $=$

'मिश्रितं बज्रलेफ़ेन समादाय च पाणिना। लिम्पेच मृदुयोगेन स्वच्छमच्छं शึनैः रึनैः ॥ १8: ॥

> झति 冋ित्रर्भिति: ।

पथ्थाचित्रं विचिं्रं च तस्यां भित्तौ लिखेयद्वुषः।
नानाभावरसैर्युंक्षं सुवेषं वर्णकोचितम् ॥ १४? ॥
कनिष्ट्रिकापरीणाहां भागद्ययसमायताम् ।
घनवेणुसमुद्यूतां तूँलिकां परिक्पयेत्।। १४२॥
तदग्रे ताम्रजं श़्कें यवमान्रं विनिक्षिपेत्
ताबन्मान्रं बहिः कुर्यात्तिन्दूनार्मारिता बुधैःः॥ १४३॥
कज्नलं भक्तसिक्थन मुदित्वा कँन्दिकाकृतिम्।
वर्तांत्र कुत्वा तया लेख्यं वर्तिका नाम सा भवेत् ॥ $98 \%$ ।।
बत्सकर्णसमुद्यूतरोमाण्यादाय यत्नतः।
तूलिकाग्रे न्वसेत्तानि लाक्षाबन्धनयोगतः॥ १४५॥
लेखनी नाम सा पोक्ता सा चैंतं त्रिजिधा भवेत्।
स्थूल्रा मध्या तथा सूक्ष्म्मा तया चिन्रं विरच्येत्र। १४४६।
स्थूल्रया लेपेंनं कार्यं तिर्यातहितया तया।

सूक्ष्मया च तर्थां रेखां सूक्ष्मां क्रुर्वीत कोविदः।
अग्रेण चित्रो" धीमान् चित्रविद्याविशारदः ॥ १४८॥
इति लेखन्वालेखनम
भाणि' वा यदि वाप्राणिं तत्रमाणमभीप्सितम्।
चिन्तयेत्त्त्यमाणं तद्बघानं भित्तौौ निवेशयेयेत् ॥१४९ ॥r
मिन्तौ निवेशितस्यास्य घृष्यमाणस्य वेतेंसा ।
तन्मानेन लिखेल्डेखां सर्वाड़ेष्ष विचक्षणः॥ १५०॥

[^6]पूर्व तिन्दुकया लेख्यं यद्वा वर्तिकया बुधैः।
आकारमात्रिकां लेखां चिना वर्गेलिऐखेत्पुनः ॥ १५१॥
आकारजनिकंकं लेखां तिन्दुवर्तिकनिर्मिताम्।
लिखेत्तामेन्वं लेखन्या गैरिकोद्दूतनर्णया।। १५२॥
पुरस्ताद्वर्णकैः पश्वात्तत्तदूपोंचितैः स्फुटस् ।
उज्ज्वलं पोन्नतैस्थाने इयामलं निम्नदेशतः ॥ १५३॥
एकवर्णेडरीं तत्क्कुर्यात्तारतम्यविमेदतः।
अच्छश्येदुज्ज्वलो वर्णो घनः इयामलतां त्रजेत् ॥१५४॥
भिन्नवर्णेषु रूपेपु भिन्नो वर्णः पयुज्यते।
मिश्रवर्णेछु रूपेषु मिश्रो वर्णः भयुज्यते॥ १५५॥
श्वेतेषु पूरयेच्छह्बं शोणेषु दरदं तथा।
रश्तेष्वलक्तकरसं लोहित गैरिकं तथा ॥ १५६॥
पीतेषे हरितालं स्यात् कुषण कज्जल्रमिष्यते ।
भुद्धों वर्णा इमे पोक्ताश्वत्वारश्चिन्रसंश्रयाः ॥ १५७ ॥
इतिशुदुद्रवर्णद्वव्याणि
मिश्रवर्णानतो वक्ष्ये वर्णसंयोगसम्भवान्।

अलक्तं शइ्यसम्मिश्रं रशसस्य (ज्ञा-) सहृं भवेत्।
गैरिकं रा्ड्युमिभ्रं च धूम्रच्छायं निरूपितम् ॥ १५९॥

कज्जलं शड्डखससम्मिश्रं धूम्रच्छायं निखुपितम् ॥ १६०॥
नील्री शङ्येन संमुक्ता कपोतसद्री भवेच्।
राजावर्तः स एव स्यादतसीपुषपस्निमः ॥ १६? ॥
१ A तिन्दृकरेब्यं स्याद्। ₹ FB न D नितां। ₹ A कार A काद्यू । ५ A तं। \& D र्णायितं
 चोरस्य। १३ $A$ सम्मिक्र । १४ $F$ के । १५ $A$ वेराश्व।

केवलैव हि या नीली भवेदेन्दीवर्पभा।
हरितालेन मिश़ा चेज्जायते हरितच्छविः॥ १६२॥
कज्जलं गैरिकोपेतं ईयामवर्ण भजायते।
अलक्तकेन संयुक्तं कज्जलं पाटलं भवेत् ॥ १६३ ॥
अलक्तं नीलिकायुक्तं जम्बूवर्ण भवेत्स्फुटम्।
इति मिभ्रवर्णा:।
एवं शुद्वाश्थ मिभ्राश्न वर्णमेदाः पकीर्तिताः ॥ १६४॥
तत्तद्रूपानुसारेण पूरणीयास्तु चिश्रकै:। एणसारड्गःार्दू उशिखितित्तिरिकादिषु॥ ?६५॥
भिन्नवर्णेषु सत्व्वेषु पृथग्गर्णः पयुज्यते।
वृक्षपवर्वतवस्त्नादिपदार्थेजु यथोचिताः ॥ १६६॥
भिन्नाँ वर्णाः भयोक्तव्याँ्थिन्रकैश्चिनक्मर्मण।
गौरवर्णेषु नीलेषु हरितालं पुरो न्यसेत् ॥ १६७॥
गौौरेषु गैरिकं पश्वान्नील्रां नीलेषु योजयेत्।
क्षुरेण तीक्ष्णधारेण रेख। न्यूनाधिकां हेरेत्। १६८॥
पाण्डुरं बिन्दुजातं यत्तत्सर्वं तेन कारयेत्।
पूरितं वणेमान्रं यत्तानन्मान्रं हेत् स्षर्थीः ॥ १६९॥
मृदुषर्षणयोगेन यथा शंझ्य्यो न नइयति।
रोमराज्जै सि(जिामि)तां कुर्याद्रेखां नानाविधामपि ॥. १७०॥॥
हीरणःः सूक्ष्मतुण्डग्र्रैंद्दुघर्षणयोगतः।
शुद्धं सुवर्णमत्यर्य शिल्गायां परिपेषितम् ॥ १७१॥
कृत्वा कास्यमये पात्रे गालयेत्तन्तुहुर्मुहुः।
लि(स्षि)प्तों तोयं तदालोड्य निहिते( (ं) तज्जलं प्रुहुः ॥ १७२॥


यावच्छिह्रारजो याति तावत्कुर्वांत यत्नतः।
घनत्वान्मसृणं हेम न याति सह्ट वारिणा॥ १७३ ॥
आस्तेऽतिनिर्मलं हेम बालार्करुचिरच्छवि।
तत्कलं हेमजं स्वलं वन्जेलेपेन मेल्रयेत् ॥ १४४ ॥
मिलितं वज्रलेपेन लेखन्यग्रे निवेशयेत्।
लिखेदाभरणं कापि यरिक्रिद्धिद्धेल्पितम् ॥ १७५॥
चित्रे निवेशितं हेम यदा शोषं पपद्यते।
वराइदंष्ट्रया तच्चु घट्टयेत्कनकं शनैःः ॥ १७६ ॥
यावत्कान्ति समायाति विद्युच्चकितविग्रहोंम ।
सर्विचित्रेष सामान्यो विधिरें पर्कर्तितःः॥ १७७॥
भान्ते कज्जरवर्णेन लिखेयेद्रेखां विचक्षणः।
वस्त्रमाभरणं पुष्पं मुखरागाधिकं सुधीः ॥ १७८॥
अलक्तेन लिखेत्पभाचच्चिन्रं पूर्ण भवेत्ततः।
इति चित्रवर्ण;
ऋजुस्यात्प्रथमं स्थानँमन्यत्तद्वज्र (दर्घर्जु ) संज्ञितम् ॥ १७९॥ तृतीयं स्थानकं सांचि तुर्य तद ( त्वर्था) क्षिसंज्ञितम्।
पश्नमं भित्तिकं भाहुः पेश्याद्दागगतं च यैंत् ॥ १८०॥
पश्नस्थानानि सुख्याने कथितानीह संज्ञया।
तेषां तु लक्षणं उक्ष्ये ब्रह्मसूत्रविभेदतःः ॥ १८१॥

यत्र स्याहृंजुसंस्थानं रूपं साम्मुख्ययोगें तब् ॥ १८२ ॥
अन्तरं ब्रह्मसूत्रस्य पक्षस्तन्रस्य चैकतः।
अष्टाड़ुल्लं ततोऽन्यन्न 'चतुरङ्गु.्रमन्तरम् ॥ ३८३ ॥
 3 $A$ पार्श्वाद्नगादितम । १० $A$ त। ११ $B F$ डुज्ञा। १२ $D$ त्रु क्ञ, $A$ मृदु । १₹ $A$ त्रिनम्

डैक्तमर्द्धर्जुके स्थाने लम्बसूग्रफमो भवेत्।
अङ्नुल्लानि दरैकत्र कलामान्रं ततोडन्यतः ॥ १८४॥
अन्तरं ब्रह्मसूच天्य पक्षसूनद्वूयस्य च ।
साचिस्थानं समाख्यातं मूर्द्धस्न्रस्थितिक्रमः ॥ १८५॥
एकनैकाट्गुल्लं यतिमन्नन्यैज्रैद्राद्नु.लम्।
मध्यं तू(घ्यांच्वर्धा)द्बाक्षिके स्थाने लम्ब्नसूत्रकमो भवेत्।। १८६।।
पक्षमून्वद्यं ${ }^{3}$ तित्षेद् ब्रह्मसूत्रं न द्इयते।
लम्बस्स्तन्रमो ह्योष भिर्निंके समुदाह्टतः॥? ८७॥
स्थानेषु परिवृत्तेषु लम्बस्वृन्न्रमोडड्बयम्।
व्यन्तरेपु तद्द्ध्देन लग्बसूत्रकमो भवेत् ॥ १८८॥
केरान्ततः समागत्य भ्रूमध्यान्नासिकाग्रतः।

आभूरेम्मस्तकं यावद् व्रह्ममून्रमुदाहुतम्।
अचलं तद्टजुस्थाने स्थानेष्वन्येषु तच्चलम् ॥१९०॥

कर्णान्तान्चि्नुकाज्जानुमध्यान्तल्रकजाह्यंतः ॥ १९?॥
पादपदेशिनीमेध्याद्यूमिं पाप्ते उभे अपि।
पक्षसूत्रे समाख्याते सर्वस्थानेषु निश्यिते'॥ १९२॥
इति पक्षसूत्रक्षणम्य ।
तत्र मानं पवक्ष्यामि शरीरे नवतालगम्।
परमाण्वादिभेदेन यथा बोधः भजायते ॥ १९३।।
परमाणुभिरष्टाभिस्त्रसरेणुणनेगय्ये .।
习सरेणुभिरष्टभिर्बाईखग्रमभिधीयते ॥१९४॥



बालाग्रैरष्टभिर्लिक्षाः यूका लिक्षाष्टक भवेत्।
यूकाष्टक यवः पोत्तो यवाष्टकमयाङुल्रम् ॥१९५।।
एकाट्डुलं भवेन्मात्रा द्वे मान्चे गोलकं कला।
त्रिमात्रमद्दा(घ्य)र्द्धकला भागश्ध चतुरह्ड़्गुल् ॥ १९६ ॥
ज्रयो भागा वितस्तिः स्याद्वितसित्ताल उच्यते।
तालस्तु सुख्वमाख्यातैः व्यवह्राराय कोविदैःः।१९७॥
उत्सेघस्तुभवेदेहैं्यं विस्तारस्तितर्यगीरितः।
आनाहं(ृई) परिघिः स्थौल्यमेवं मानत्र्यं भवेत् ॥ १९८॥
दैवतं यद्धिखेवदूपूं यावन्मानमभीप्सितम्।
विभजेद्वदनं तस्य त्रिभर्भागँगर्विचक्षणः ॥ १९९॥
केशान्ताद्धनुपर्यन्तं मुखं ताल इँति स्पृतम्।
स्याद्वादशाइग्गुलं वक्रं तत्त्रूपस्य मानतः ॥ २००॥
तालमान्रं मुखं तत्र ग्रीवा स्याचतुर्गुल्गु।
तालः स्याद्दृयं यावदानाभेस्ताल इष्यते॥ २०१।।
नाभेरधस्तात्ताल्स्तु मेढ्रावधिमितो भवेच्।
तालद्वयं भवेदूरू जानु स्याचतुर्न्गुलम् ॥ २०२॥
तालद्दूयमिता जढ्धा चरणेशभ्थतुरह्गुलँ:।
नव तालमिदं मानं केशान्ताच्चरणावधि॥ ॥०३॥
केशान्तस्योपरिमोक्तं मस्तकं चतुर्तुर्र्रम्।
केशान्तन्मौल्रिरुद्दिष्टः शिष्टैर्ट्रदशाट्डुलःः॥ २०४॥
ब्रह्मसूत्रस्य मांनेन तालमानं निर्वपितम् ।
इति ताहरक्षणम ।
तिर्यक्स्त्रुविधिं वक्ष्ये पतिसन्धि यथाक्रमम् ॥ २.०५॥
मस्तके पथमं सूत्रं केशान्ते तदनन्तरम्।
कर्णायंग्रं(्रात) ज्यङुल्डादूर्ध्व तत्सूत्रं वेष्ट्येचिच्छरः ॥.२०६॥
१ D द्विमात्रा। २ A नं। A मि।૪ F णेच। ५ F लम्।

ततोऽधस्तपनोंदे ${ }^{2}$ (नोद्दे)शे द्विमात्रे सूत्रपादपे ${ }^{3}$ (तनमू)। तैद्याति राब्बमध्येन कर्णाग्रानूर्ध्रमड़ुल्रात्॥ ॥०७॥

वेष्टितं घं घंते सूत्रं स्थापने वामतः कमात् ॥ २०८॥
ततोड्डुलं समुत्सूज्य सूत्रपातं पकल्पयेत्।

ततो⿸\zh14ुलं परित्यज्य समारभ्य कनीनिकाम्।

त्यक्त्वा कलां ततः पूर्त ( सूंत्रं) नासामध्ये निवेशितम्।
कपोलोच्चपदेरोन नियदाच्छ्रान्त(च्छोत्र)स्य मध्यतः ॥ २?? ॥
ततोऽद्धुलँँद्बये सूत्रं नासग्रेण कपोलयोः।
कर्णमूलगन्नयेत्पृष्ठं केशोत्पत्तिमदेशतः ॥ २१२॥
तैरोऽद्बुल्हद्यंं स्वत्रं नासाग्रेण कपोलयोः।
ततो ह्य(तःसा)र्धाड़ुलं त्यक्त्वा वक्रमध्याद्विनिःस्टतम् ॥ २१३॥
सूंत्रं सुक्कौदेदेशेन पापयेत्तत्कृकाटिकाम्।
ततथार्धाडुुलं त्यक्त्वा सूत्रं स्यादधरोष्टजम्॥ ॥१४॥
हनुसान्धिविभागेन यावत्पश्यिमकन्धरम्।
ततोऽडुल्डद्ययं त्यक्त्वा हन्वग्रें० सूत्रमिष्यते॥ २१५॥
कन्धरात्क्कन्धसन्ध़्ध़ तन् समत्वेन पपद्यते।
ततः कलाद्यये त्यके हिक्कायां भुजरीर्षयोः॥ २२६॥
अघस्तात्कक्कंदः सूत्रं परात्टत्यं पकल्पयेत्।
सप्राङुलंलं समुस्सूज्य सूं्रं वक्षस्थलोद्रवम् ॥२१७॥
१ $F$ नो। ₹ $D$ शोद्वि । ₹ $D$ पा। $A$ दद्या $B D$ ददा। $५ A$ थकू। ६ $F$ क। ט $D$ थ। ८ $A$ टि।s $A$ न्रं । १० $B$ कम्ठो $D$ म्रुवोः सः। ११ $A$ न्तां। १२ $A$ कम्। १₹ $D$ प. $A$ 花। १४ $D$ बिंकेतुये, १५ $B . F$ यौ के। १६ $A$ याव $190 A$ मूल्द्ययं । १८ $F$ adds this line। १९ $A$ ज्य। २० $A$ न्वाग्रं। २१ $A$ देरो। २२ $A$ दं। २३ $F$ वर्यं।

स्तनरोहितमर्गेण कक्षासन्धौ निवेइयते।
तदेव सममार्गेण परावृत्तेपदेशतः ॥ २१८॥
मध्ये फलकमानीतं (य) पृष्ठवंशे समाप्यते।
ततः पश्नाडुलं त्यक्त्वा ऋमाद्विभ्रमसड्गम्म(ग)म् ॥ २१९॥
नैंयेच सममर्गेण सूत्रं चूँचुकयोरधः।
आरभ्य बृहतीदेर्ंशं(शात) बाहुमध्योर्द्धूसड्ग्मम् ॥ २२०॥
परावृत्यैव तन्नीतं पृष्टमध्ये समर्पयेत्।
षडङुलुलं समुत्स्स्य्य मूत्रं जठरमध्यगम् ॥ २२? ॥
बाहुपीनान्तकं नेयं परावृत्य समं हि तत्।
भागं कल्गाधिकं त्यक्का मूत्रं नाभिसमुंद्युतम् ॥ २२२॥
श्रोणीमांग्गसमानीतं क्कुकुन्दराशिरो नयेत्।
भागमेकं ततस्त्यक्तृ मूत्रं पकाशयागंतम् ॥ २२३॥
नितम्बमध्यादानीतं सेफजोरुर्ध्दू नियोजयेत्।
ततः कलाद्वयं त्य क्षा सूत्रं काश्नीपदास्थितम् ॥ २२४।।
स्फिजोर्म:्यमदेगोन समं नीत्वा नियोजयेत्।
त्यक्ताट्डुलानि चत्वागि मून्रं लिङ्ग़शिरोगतम् ॥ २२५॥
ऊरमूल्टात्समानीतं जघनाभोगसड्गत्तम्।
पश्चाहुल्लं परित्यज्य लिड्गाग्रास्सूत्रमुत्थितम् ॥ २२६॥
स्फिजोरघः समानीतं वल्रींमध्ये निवेर्यते।
ततो भागद्यं त्यक्तुा सूत्रं दूरूने निवेशितम्ं॥ ॥२७॥
परित्यज्य ततो भैंगंगं मानसूत्रं व्यवस्थितम् ।
ततः कलाद्यये त्यक्ववंों जानुमूर्धनि सड्ननम् ॥२२८॥
इति सूत्रत्यं तज्जः समन्तात् परिवेष्ट्येत्।
गोलकद्वितयं त्यक्त्वा स्थापितं जानुनोरधः ॥ २२९ ॥
१ $A$ त्तः $F$ त्ते। २ $F$ न। २ $A$ भवेच्च। ३ $B$ चुवु। $\gamma D$ शा। ५ $A$ मघ्योर्द्व, $D$ स्योर्ष्। ६ $A$ समं घृतम्। 0 B भाग। ८ D क। $\rho \mathrm{D}$ न्तगम्। $9 \circ \mathrm{~A}$ लि। ११ A सूच्या A पूर्बो। १२ A निवेशयेत्र। १३ A भागमथो I ) भागमर्ये। १४ D के।

सूंत्र तु वेष्टयेत्राज़ः समन्तात् सर्त्वतः समम् ।
तालमेंक ततस्त्यक्त्रा झुक्रवस्तौ निनेशितम्॥ ॥३०॥
सूत्रमॅंवेष्टयेत्राज़ः समचित्रैविशारदः।
ततो दशाएुले त्यक्षे यत्सून्चं नलकान्तगम्॥ २३?॥
गुल्फमस्तकमानीतं पार्षिणमस्तकमानयेव्।
कल्डामेकां ततस्त्यक्त्वा सून्ं गुल्फान्तसङ्ग•त् ॥२३२॥
वेष्ट्येच्चित्रको धीमान संवृं संत्र मानतः।
ततो भागं परित्यज्य भूमिसूनं परित्यजेत् ॥ २३३ ॥
षड़िंशतिविधं सूं्रं तिर्यङझानें निरूपितम्।
इति तिर्यु्मानलक्ष्षणम्न ।
अतऊर्ध्ध पवक्ष्यामि पदेशानां विनिर्णयम् ॥ २३४॥
आकारश्न तथा दैर्घ्य स्थौल्यं विस्तारमेव च।
छत्राकारं भवेच्छोंर्ष शिखादेशें समुन्नतम् ॥ २३५॥
शिखाया: पूर्वतो भागं किल्विन्निम्नं भवेत्तर्था।
शिखायाः पार्व्वनिम्नं यत् कल्गामां्रं विह्राय तत्॥ २३६॥
शिरायाः पश्थिमे भागे पोन्नतं जायते मनाक्।
ततोऽधस्ताद्ववेश्नेतः : झृगा(मणा)लसद्यशाकुतिः ॥ २३७॥

कर्णाग्रसन्धौ संलग्नः कर्णपृष्ठेड्ुलान्तीरम् ॥ २३८॥
ततोऽधोघघ हुलातीतर्ग्यडुल्रोडथ करो(चो)द्रवः।
एकैकाङुल्रविस्तारः मिरोगर्तर्य पार्श्वयोः ॥ २३९॥
इत्येष पश्थिमे भागे कथितः केशसम्भवः।
केशाः कष्णाः पिराट्गा वा जटिलाः कुटिलाः कचित् ॥ २४० ॥

[^7]
अधादशाड्डुलं पूर्व पर्यिमार्द्ध तथैव च॥ २४? ॥
भवेतां कर्णयोोरुर्ध भागी पूर्वापरौ समी।
सीमन्तारतर्तमध्यान्तं भवंदृादशाडुल्यम् ॥ २४२ ॥
वामदक्षिणयोंब्षेच भवेत्तालैस्तुन्निर्मितम्।
एवं भागद्वयोप्युक्तो विस्तारो मस्तकाश्ययः॥ २४२॥


भूयूग्ममध्यादारभ्य ततो" घर्थक्लामितम्।
भुगोपान्तात्तदेव स्यात्कलाद्वितयसंमितम् ॥ २\&५॥
आरोपितथंधु:पष्या भुवरोंलेंखा विशच्यते।
ममाँंद्धछतविस्तार्गा इमशः परीहीयते ॥ २४६॥
भान्ते श्लक्ष्णा च तीक्ष्णा सां दैर्ब्यें च घ्यद्धुला भवेत्।

द्वियवं तु भवेदादौौ भान्ते स्याघवमात्रकम्।
विर्के इसने कोपे विस्मये मध्यकुज्धिता ॥ २४८॥

केशान्तरेखाबिन्यासो द्वितीयेन्दुकलक्कातेः ॥ २४९॥
भान्तींश(बु) स्सेषनोमानाौौ पदेरौौ परिकीतितिती।


उस्क्षेपझ्न्नदेशें स्याहुज़ुपाड्रकावली ॥ २५? ॥
करामांग्रा च सा ज़ेया स्थैपनी (स्यपति) सूत्रकारिंमिभः।
ततस्तिर्या चजेंद्रेखा मानाद्वितयसंस्मिता॥ ॥५२॥
 s $D$. $F$. च स्याद्दैद्यं। 90 F तां चु D न्तावुक्ष्ष। ११ $A$ नी। १२ $A$ वोपान्तौ। १३ $B . E$ तन्च। १४ $D$ शः। १५ $D$ स्थ। १६ $D$ वधिः। १७ $B$ संयुता।

निर्गचच्छति ततः कूर्व दद्रेखामान्रया मितेम् ।

स एव सद्धयो (शब्र्यो) विख्यातः भदेशविणिकोविद्दिः।

एवं लंत्राटनिन्यासः कथितः सोमभूभुजा।
अर्थाड़ुंंभुप्रोर्मध्यान्नासामूलं निख्ययते ॥ २५५॥
किल्चिल्हलाटतो निम्नं सस्य पार्ब्बे कनीनिके।
समन्तान्नेत्रो र्गतावस्षक्कूपौ च कल्पितौ। ॥ २५६॥

अर्धाडुल्रमाणेन नेत्रवं्मद्वयं भवेत्त्त २५७ ॥

त्रियवं पक्ष्पणां देर्घ्य्य सादैवा मकृषा ( सान्द्रैमा वक्रिमा) झुभःः ॥ २५८॥ अर्थाड्डुम्यमेते स्यातां नेग्रमूले कनीनिके।
घडुलं नेत्रयोंदैंर्य विस्तारः स्यात्तदर्धतः॥ २५९॥
एवं पश्ञयवौ कायौं गुक्त्रभागौ विचक्षणँः।
तन्मध्ये मेचकं कुर्यान्मण्डं बर्तुलाकृतित् ॥ २६०॥
तन्च पश्नयवं मोंत्ं तन्मध्ये दृव्टिरिप्ये।
बर्तुर्रा यवमाश्रा च पुत्विका पतिविर्म्बैंनी ॥ २६? ॥
रक्तता भान्तयोः शस्ता तीक्ष्णताडपाड्यम्योः :ुुभा।
मघ्योन्नं नेऋ्गोल कर्गा कार्य भयत्नतः ॥ २६२॥
आकारो नेत्रयोः कार्यों नीहोत्पलदल्लोपमः।
अपाड्गयोरचः कायौं कपोलौौ दूवचुल्लौग मतौ ॥ २६३ ॥
कर्णपिप्पल(लि)देशान्नौ तिर्यक्यस्द्येण मापिती।


[^8]तदेव च समं तियर्द्र मापितं चतुरद्नुलम्। ऊर्ध्वाधोबन्धयोर्मः्ये कर्णयोस्न्यहुल भवेत् ॥ २६५॥
से स्याह्द्विगोलक्रकायामो नासायाः पुरतः स्थितः।
तस्य मध्ये भवेवोनोजी ${ }^{3}$ भणालाकारधारिणी ॥ २६६॥
अर्धाड़ुला भवेंदैद्घें विस्तारे त्रियवा भवेव्।
उत्तरोष्टो भवेत्तस्या अधस्ताद्भागदैर्घ्यकै:॥ २६७॥
यवपश्नकविस्ताईः क्रमशः परिहीयते।
इमशून्तरोष्टयोर्मध्ये रेखा किश्वित्समुर्क्रला। २६८।।
उन्नता यवमान्रा स्याह्दैर्याद्योष(दोष्ट)ममाणिनी।
अधरों्ष्टे(हु) भवेत्तस्या अधस्ताद्धागदैर्घ्यवान् ॥२६९॥
ओष्टेयोरभयोः भान्तसंयोगे स्रक्किणी मते ।
नेत्रज्योतिःसमें कार्यें विकाररहिताकृतौ ॥२७०॥
विकाराद्दर्धते स्रक्का तथा सड़ेचचमेति च।
इसने दन्तनिष्कासे भीतैमरक्कट ( भीते तर्के च )-रेदने ॥ २७? ॥
वर्धते स्रक्किणेद्दून्दूमेकैकान्बुलमायतौ।
चुम्बने फूलक्तौौ तद्वदाम्रादिफलन्चूंघणे ॥ २७२॥

गोजिन्नाधरयोर्मधघंयं ब्यासेन्न चतुरदु़ुलम् ॥॥ २७३॥
पार्श्वद्बयं ऋमाद्धीनं न्रिद्रूचेकाड़ुल्रमानतः।
दन्ता द्वादश द्हया स्युः पङ्किद्ययसमाश्रिताः ॥ २७४ ॥
ऊर्ध्वा पंश्च्चयवा दूरास्तलस्थास्त्रियवास्तथा।
राजदन्तौ तु मध्यस्थौ ऊ(₹थाूू)धंवपंक्तिसमाभ्भिंतौ ॥ २७५॥
१ A सः । ₹ A राजा F द्रोजी । ₹ D मृ। A . षे। ५ D . भाक् । \& F . क्तता ७ A. क। ८ A. नेत्रज्योतिःसम: ९ A. 出 १० B. D. F. रे च। ११ F. भीतेच । १२ A. का। १₹ $A$. मक्ष $F$. घूक्ष। १४ $A$. छा१५ D. मूलं। १६ $A$ धे। १७ F. चृ। १८ $A$. एक। १९ च्च।

तयोःपार्श्वगतौ मध्यौं तत्पार्श्व पेारिमक्षकौ।
तत्पार्व्वगौ कर्तनारच्यौ ततः स्यात्त(ता)न्तुं खण्डनौ ॥ २७६ ॥
सुश्लक्ष्णाः कान्तिसम्पन्नाः स्वस्थाः भुग्रा निरन्तराः।
दशनाः शिल्पिमिः कार्या अँचचया लेखनेपि वा॥ २७७॥
बैटिकाखण्डने द्वारे (हासे) ज्रासादड्डुल्रचर्वणे।
दर्पणाल्रोकने द्रया दशनच्छदगूर्हिताःः॥ २७८॥
सृकणौ पार्व्वगौ देशौ कर्णों स्यात। निरस्थिकौ।
तस्या ( स्माद् ) बहिस्यैल्रास्थि स्याक्कर्णमूलेन सङ्नम् ॥२७९॥
क्रमशो हीगते तत्तु यावत् ₹याद्धनुमण्डलम्।
सार्द्धाड्लंल भवेदूर्ध्र तिर्यक् स्याचतुरड्डुलम् ॥ २८०॥
अधरोष्टतलोद्देशे चिबुकं समुदाहृतम्।
कुष्जकूर्च भवेत्वस्मिन्निम्ने मात्रापमाणके॥ २८१॥
हन्जृपष्ठे भवेक्कूर्चे भर्चलास्थिक्रमेण तु।
यवमात्रं भकुर्वींत कूर्च" पथमसम्भवम् ॥ २८२॥
द्दृंचप्टवत्सरदेशस्य पुरुष्स्य विचक्षणः।
भकुर्वीत ततश्योर्घ्वमघिकं यवमानतः ॥ २८३॥
अष्टङु़ुला भवेद्रीवा विस्तारेण निरूपिता।
द्विगोला सा च दैर्घ्येण परिणाहे द्वितालिका॥ २८४॥
ग्रीवामध्यपदेदो तु निगालः परिकीर्तितः।
अधस्तस्य भवेद्विका मात्रामात्रा पकीर्तिती।। २८५॥
हिकाया ह्दये तालस्तालश्र स्तनचूचुके।
कक्षामूले तथा तालस्तालः कक्षघरो भवेत्॥ २८६॥
कन्धरास्कन्धसन्धिः स्याद्धिकायाग्भतुर्नुलःः।
कक्षामूलान्त्रुक्षिधरो भवेदष्टान्तुल्रायतः ॥ २८७॥
१ D प। ₹ P नु। ₹ D च्छाः। ४ Other mss आचार्या F आर्वोर्या। ५ DF वा। ६ DF हकाः $A$ हिका ७ $A$. हिः स्थल्रा । $A$ ब। $\rho D$. ने। १० $A$ रा.। ११ $B F$ व्वड्गुली। १२ $A$ ताः
१३ $\mathrm{B} . \mathrm{F}$ ला A लं। १४ D कुक्ष।

हिकायाः पर्श्वयोल्ये जन्दुपणी भुजनूर्ध्रें ( मूर्थगे )।


मघ्ये" वक्षःश्यलं पोक्ते ताउमान्य" समंततः ॥ २८९ ॥
दूयोश्यैंचुक्योमीध्ये तालमानमृदाहत्तम्।
कार्यं चूचुक्योर्वृत्तं मेचकं दृच्बुँं भवेत् ॥२९०॥
चुचुक्रो मण्डलस्यान्त्रेंयमात्रो निगघ्ते।

सीणां तु द्वियवः कार्यश्चूचुक्नल्विनकोविदैदे।

वृहतीनामतः ख्यातं कक्षमूलेंत्तनान्तरम्।
पबद्रुलं च मानेन सूत्विंत स्त्रकोग्विदेः ॥ २९३ ॥
स्तनद्दितयमध्यस्यः किल्चिन्निन्नः करा|मितः।

कन्वराक्कन्बसन्धिस्तु बाहुम्रूर्वि भागकः।
पूर्वापरे कक्षमूले मू(ना)लेनैकेन सम्मिते ॥२९५॥
अभ्यन्नेरे तथैव स्यात् ताल एको निखपितः।
कक्षूलेंपरीणाहसतदेव(न) स्याह्द्वितालकः ॥२९६॥
वाहुदीर्षर्स्य्य बाहोग्य सन्विस्थानं निएपपितम ।
कक्षैमूलात्कंलांदून्द्यं तिर्यक्म्यत्रमाणतः ॥२९७॥
बन्द्युदेशाद् भवन्नॉंमिस्तालेकैकेन मापित।

१ $D$ तृ। ₹ F द्धांते। ३ B. F ता। ४ B. D. F. ध्यं । ५ A त्र। ६ A श्चिबु। ७ A द्विगुणं। く A चिबु। A A न्तं पश्रमात्रा। १० A त। ११ A का स्था। ११२ A ह। १३ D . लंं १ १४ D . म्र। १५ A. वे । १६ A. न्च। १७ B. D. के । १८ B. D. श्व। १९ F. क्षा। २० B. D. क्ष। २१ B न्ध। २२ A त्ञा। २३ A . द्यूच। २४ A लोचय। $\mathrm{B}, \mathrm{D}$, ला च या।

बन्धंस्य पार्व्वयोस्तिर्तिग्विस्तारस्तु द्विभागिकः। चतुर्यवसमोपेतस्त्वेवं स्पदशाएलुलः ॥ २९९॥

ततोडिधो मध्यभागस्तु पोो्नो मनुमिताङुल्रः॥ ३००॥
मध्यभागपरीणाहों द्विचत्वारिंशर्द्धुलुलः।
नाभिदेशस्य विस्तारो भवेचन्द्र्रकलाड़ुलः ॥ ३०१ ॥
नाभिस्थाने परीणाहो मवेत्तालचतुष्यम्।
श्रोणीदेशः स विख्यातः कायस्थानपरीक्षकैः ॥ ३०२ ॥
पकाशयगते सूत्रे विस्तारोडष्टादशाएँुलः।
पकाशयपरीणाहृश्यतुष्पश्नाइादङ్ुलः ॥ ३०३॥
स पदेशः कटिर्नाम काश्न्नीदामविधारकः।
स्रीणां चेदघिकः कार्यो भागेनैकेन कतृपिः ॥ ३०४॥
वस्तिम्तकस्तन्नस्य सप्तपश्श्चोंशदलुलः।
परीणाहौं विधातव्यः सून्चभागेन विस्तृतैः ॥ ३०५॥
बस्तेस्थानस्य विस्तारो विंशत्यह्डुल्रसाम्मितः।
तस्य पोक्तः परीणाहः घष्ठ्ठंच्बुल
जठंरं वक्षसा गुक्षं कार्य गोमुखसान्निभम् ।

भागेनैकैन तस्याधो लिड्गम्लूलं पकल्पयेत्।

लिड्रास्य मूल्रविस्तारः कलामात्रो निगद्यते।
पार्व्वयोरुभयोस्तस्य मुष्कमूलं द्विमात्रिकम् ॥३०९॥
एवं च लिड्नमेप्रुष्कस्य मूलं स्याचतुर्धुल्यम्।
मूलोपान्ते पकर्तिव्ये दू रेखे वंक्षणाश्रिते ॥ ३१०॥

 B. D. तिः । १२ $A$ विस्तिस्तस्य च $D$. बस्तेश्व स्थान । १३ $A$ ड ११ $A$ घ्यं। १५. AF. दे। १६ A मूल्लस्य। १७ A व्यस्य । १८ A स्तु।

विनिर्गते कलामात्रे तयोर्मष्यं वि(द्दे) भागिकेम्।
रेखयोः भान्तरों बस्तेविंस्तारः स्याव् पहछुलःः॥ ३१?॥
भाग एको लिड्नैद्दैर्य मणिरेकाड़ु्रसतः।
घठदुछुः: परीणाहो मणिमूलेलेडधिको भैनाक् ॥ ३१२॥
मुफ्कयोर्भागिकं दैर्घ्य तदर्ध बीजसंयुत्म्।
त्वगेब मूलूभागः स्यात तनिन्निम्नांशा भकल्प(ल्य) तें॥ ३१३ ॥
मुष्कौ सर्वीजकौौ वृत्तौ भागद्वयविभागितौ।
तालमान्वपरीणाहै कर्व्यौौ शिल्पकोविदेः ॥ ३१४॥
अधस्तान्नीतस्सुग्य लग्ये स्यातां कुज़ुन्दों।
पथाद्रागे पकतवग्ये भागद्वयकृतान्नरें। ३३५॥
वस्तिमस्तकस्बतर्य्य कटिम्न्त्र्य चान्तरम् ।
फलकाछृति करतवव्यं पभान्द्रागं ( गे ) च श्रिल्पिभिः ॥ ३३६॥
बस्तितमसकक्ष्रनाच लिङ्ग़ग्रपरिमाणेकें।
स्सिजौौ चैव विघातव्ये करणुक्भर्सेहोदरे॥ ३३७॥


भोणी(आणि)देदेशपरीणाहो भवेच्तालद्दूयान्वितः।
कमरो हीयमानौ तावूरू कायों विचक्षषैःः ३३९९ ॥
अैरोमकौौ बहींशून्यौं रम्भास्तम्भक्कतोपयौ।
श्कर्ष्णीं मनोहरी वृत्तावूरू कायौं विचक्षयँः॥ ३२०॥
ततस्तु जानुनी कार्ये चतुरदुखमायते।
अन्बुल्रयविस्तारे त्पाप्वौं ढ्विकहौौ मतौ॥ ॥२? ॥
परीणाहो विरच्यः स्यादन्बुलन्येकाविंशतिः।
पथान्धागे मनाग्रिम्ने मध्ये किज्चित्ममुन्नते ॥३२२॥
१ B वितम D विकमू। ₹ A योब। ₹ F ल। BDF भवेत्। ५ D दिमासा। ६ D येत्। $\checkmark \mathrm{A}$ क। $<\mathrm{B} . \mathrm{F}$. कै: A . कं। ९ A म। 19 A . ड़्विं। ११ F omits this stanza ।

जळ्টमूलपरीणाहों मवेदष्टादशाएुल़ः।
जङ্টापान्तपरीणाएश्वतुर्दशभिर
ततोऽधो गुल्फदेशः स्यान्नाइःः स्यात्षोडशाट्डुलः।
चतुर्दशाङुलं दैर्ध्य चरणे गणितं बुधैः॥ ३२४॥
उच्छांयः पार्षिणिदेशस्य गणितधतुरहुलः।
तिर्यक्म्स्न्ं समं पार्ण्णेखयह्लुलं समुदाहृतम् ॥ ३२५।।
पार्षिणदेशस्य विस्तारो भवेव्पश्नमिरङुलैं।
भागमान्रॉन्तरादूर्ध्व पार्षिणतो भागतः पुरः ॥ ३२६॥
गुल्फौौ दूघचड्डुलकौ कायौं विस्तारेण समन्ततः।
पादपृष्ठं तु कर्तव्यं पोन्नतं गजपृष्टवत्त्।। ३२७॥
तस्याघस्तर्रहद्रेश्तु निम्नोडभ्यन्तरतो भवेत्।
बहिर्भागे समं कार्ये पार्ष्णेयावत्कनिष्टकम् ॥ ३२८॥

पादाग्रतलविस्तारः घडङुलु धंदाह्टतः ॥ ३२९॥
पार्णेश्य तल्रविस्तारः कथितश्भतुर्टुलः।
पादपृष्टस्य चोत्सेधो भागेस्तर्धाङुलुलाघिकः ॥ ३३०॥
अग्रपाद्र्य चोत्सेधर्यड्डुलः समुद्दाहत्तः ॥

अङुष्टष्टय समुत्सेधो मात्रास्याह्द्वियवाधिका।

अङुष्ट्र्य परीणाहो भवेत्पश्धभि₹न्नुलैः।
द्विपर्वान्नुष्द्रुद्दिष्टं भान्न्तपर्वार्धतो मु(न)खः॥ ३३३॥


१ A हौ। ₹ A . लः। ३ A . ना। ४ B छू ।५ B त्रत। ६ D. F. न। ७ D. पार्ष्णि। ८A. मु।



परीणाहृतु तस्याः स्याघ्यवानामेकलिंशतिःः।
आयामेडेनामिक्कायाश्य यवा विंग्रतिरिष्यते ॥ ३३६॥
अनामिकापरीणाहः कायोंडह (षा)दरार्भियैंःः।

कनिष्टायाः परीणाड़ो यवाः पश्नदग स्पृतःः।
पर्वचयं तु सर्वोसामझुल्शीनां पकीर्तितम् ॥ ३३८ ॥
सर्वासां पादशगख्बनामप्रपर्वाधेतो नखाः।
अर्धाहुलं समुत्सेषः सर्वासामग्रतो भवेत्व ॥ ३३९॥
कन्वराक्कन्धसन्बेख्तु पथान्दाये ककाटिका।
ककाटीदेशतः कक्षामूळमेकादश्राइ्ञुलम् ॥ ३४०॥
सक्षाप्यां निर्गतां ( तौ ) वंश्फलकों ( (ौ) वैंट्प्तहुलौ।
तयोंमध्यें भवेंद्यःः कलामानपमाणकः ॥ ३४\} ॥
उत्तानकदल्रीप्रसल्निभः पृष्वंशकःः।
वदेवें पृष्भागस्य स्वर्पं परिकीतिंतम् ॥ ३६२ ॥
कक्षायों: बूपरं यावदाहुर्पेतेति कण्यते।

कूर्परान्तरपर्यन्तं पर्व सम्सदशाडुल
परीणाहः भवाहोस्तु पोडशाह्डुलसम्मितः॥ ॥४४ ॥
पकोष्टन्य परीणाइध्रुद्दश्राभिर्दुछःः।
मणिब््पपरीणाहः कर्त्वयो द्वादशा हुुखः ॥ ३६५॥

परीणाहस्बि(त्वि)भागेन पवाहींग्विंमृत्रृंत्मिता॥ ३४६॥
 $<D$ ध्यं।९ $A$ न्तः $B$ तः। $90 A$ धर्य मानेडप्य। $99 A$ राद्धु। १२ $B$ कः। १३ $F$ विस्तवि।

पकोष्ठै ैमणिबन्धे चै परिणाहृस्ति（त्रि）भागतः।
एवं भुजस्य विस्तारः परीणाहश्य वर्णितः ॥ ३४७ ॥
सप्ताद्ञुल्रानि पार्णे：स्युम्मध्यमाद्ञुलमूलतः।
षडद्नुल्ल（लं）भमाणेने（ देगिग्या ）आयामे（अनामेः）सार्धप्चकम्॥३४८॥
कनिष्टामूल्रोखाया भवेदज़ुलपप्नकम् ।
इॅंयायामस्तले मोक्तः पश्चमात्रा तुँ विस्तृतिःः ३४९ ॥
अद्नुल（ ह ）मूलरेखायास्तर्जन्याश्व तथैव च।
मध्यभागपमाणं स्यादझुल्रन्नयसम्मितम् ॥३५०॥
कनिष्ट्रमूलर्रेखाया अधच्तादद्नुल्लान्तरे।
अनामेः कल्रया मूलार्म्मंयायाः सार्द्वमात्रया।। ३५？॥
आयुर्लेख़ा भवेत्सा तु किश्चिदिकों（ द्वका）पश्रःंस्यते।
मध्यमातर्जनीमधंयं पतिष्टा साँ पकलयुये ॥ ३५२॥
अझ्⿹勹䶹欠
शक्तिरेखा पकल्या स्यात्सापि वर्कर्न मनाग् भवेत् ॥ ३५३॥
मध्यमा यँत्र रेखाया गोलकं हि（ कद्दि ）यवान्तरे।

तलमध्ये भवेदन्या रेखें कार्गुकसनन्निभा।
सु（पं）ंरेखा लेखि（ख）नीया सा सड्गत्ता शक्तिरेखया॥३५५॥

आर्यूर्रेखा भवेत्तँच्र पुरा पोक्ता तु या मया॥ ३५६॥
तर्जनीसन्धिदेदो तु शाक्तिगेखासमुद्र्द्रवः।


[^9]अन्नुलत्रितेयं सार्धमांयामेन कनिम्टिका।
अनामॉं द्विकलायामा यैंबह्वयसमन्विता॥ ३५८॥
पश्वाह्नुलोयता मध्या तर्जनी चतुरद्धुला।
अद्धुप्ट्य तथा दैर्घ्यं चतुरद्धुल्रसम्मितम् ॥ ३५९॥
अङुष्टस्य परीणाहः कर्तव्य्यतुरद्नुलः ।।
तर्जन्यास्तुपरीणाहसर्यंड्डुलः परिकीर्तितः ॥ ३६०॥
सार्धाध्यर्धकलापोक्ता मध्यमाँ परिणाहतः।
अनामॉं तर्जनीप्रख्या यवयुग्मेन हीयते॥ ३६?॥
अनामिकापरीणाहं ड्यन्नुल्लं परिकीर्तितम्।
अनामिकापरीणाहाद् द्वियवोना कर्निष्टिका। ३६२।।
एवं दैर्घ्यपरीणाठः सफ़टः भोक्तः भमाणतः।
अङुष्ठपथम पेंवं दूचट्डुलं द्वियवांधिकम् ॥३६३॥
अग्रपर्व तथा पोंत्तं दूचड्डलं द्दियवोनकम ।
अदुषुष्ट्य बहिः पर्व तृतीयं च्य (द्य) द्ञुलं भवेत्॥ ॥६४॥
पृष्ठेड्र्रुपर्वणश्धोर्घं भवेन्नखसमुन्द्वःः।
तर्जन्याः भथमं पर्च यवाः पश्चदश स्मृतम् ॥ ३६५॥
चतुदूश द्वितीयं स्यादेकाद्रा तृतीयकम्।
त्रीण्यहुल्डानि सार्धानि मध्याद्यं पर्व पश्यिमम् ॥ ३६६॥

अनामे (:) पथमं पर्व यवा दशामितें ${ }^{\text {© }}$ तथा। ३६७ ॥
अद्जुलं मध्यपर्व स्यात्तस्याः पृष्ठे तु पर्वणि।
पयमे दूचन्जुलं सार्ध दैर्घ्य स्यात्पूर्वनन्नखः ॥ ३६८।।
निर्लोम पोज्ज्वलं कार्य पावण्यद्रुलितंतं बुधैं।
अन्जुल्यग्रे यवाग्रं ₹ुयात्स (दर्वांक् स) जीवःक्रियते नखः ॥ ३६९॥
१ A . या सार्ध F यं समा। A यं सामा २ A सायामेन F यातेमेन A यातमेन। ३ A सिका द्विकलायाता। $\gamma$ पद। 4 A . लीयतौ मध्यौ। E A . हा। $\cup \mathrm{A}$ मिस्त। ८ A गमं। ९ A वें। $9 \circ \mathrm{D}$. यवोनकम्। ११ $D$. हाग्र। १२ $A$ वम्। १₹ B. D. F. रां। १४ F. न्तृ।१५ $A$ अर्ध। १६ $A$ खे।१७ $A$ कार्ये। १८ A तथानिकतं। १९ B. D. त्री।२० B. D. र। २१ A देया।

ततोज्रे जीवहीनं तु नखाप्रं परिकल्पयेव्।
सजीवो लोहित: किज्विन्निर्जीवो मधुरच्छविः॥ ३७०॥
यवत्तितयमानेन नखाग्रं परिकल्पयेत्व।
पदेश्रउक्षणं मोक्षं स्थानानां लक्ष्यते तथा॥ ३७? ॥
पश्न्वनाश्व चतुर्णाश्व तथाप्टनां यथाकमम्।
ॠजु स्यात्सम्पुखं स्थानमन्यदर्देज्जेंज़तितम् ॥ ३७२ ॥
तृतीयंयं स्यानकं साचि तुर्य द्यर्षाक्षिसंश्रितम् ।

पश्नस्थानानि मुख्यानि कथितानीह संक्या।
ऊज्बादिपदपूर्वूं स्याप्वराहत्तं चतुर्विधम् ॥ ३७४ ॥
स्थानकानि नवैँ $\begin{gathered}\text { स्युथिम्रेखाताविंधें पति। }\end{gathered}$

तेषां तु रक्षण चष्ष्ये प्रह्मम्त्रविभेदतः।
पुरतः पूर्व्भागः स्यात्वरभागस्तु पृत्ठः ॥ ३७६॥
सुपमाणो हृद्धिभागो हीन्येत्व क्षयभागकः।
चतुष्ं भकाराणां व्यवहाराय दर्शितम ॥ ३७७ ॥
भूलोकमद्धद्देवेन बोधार्थ श्रिल्पकारिणाम्।

 सम्मुखं स्याध्जुञ्यानं परभागोड्र नेष्यते॥ ३७९॥
पूर्वभागगतं गानं सम्पूर्ण छइयते सुद्म ।






अन्तरं ब्रह्मसूत्रस्य पक्षमूत्र्य्य चैकतः ॥ ३८२ ॥
अष्टान्नुलं ततोऽन्यत्र चतुरद्बुरमन्तरम्।
उन्केऽऽ्य धर्जुके स्थाने लन्बसूत्रक्रियाक्रमः॥ ३८३॥
इदानीं सम्पवक्ष्यामि सारिंस्तुत्रस्य लक्षणम्।
अपाङ्गातकर्णपाल्याश्व स्तनस्यान्तरपार्व्वतः ॥३८४॥
जानुत्रिभागतो गर्ब्व जळ्धापान्ताद्विनिर्गतम्।
परभागगते पादे कल्पि(ल्य)तेऽउ़्बुष्मूलतःः॥ ३८५॥
स्तनबा्वमपद्रांच कुचचृचुकतो बहिः।
जानुतः पश्नमांशेन बहिर्भागे व्यवस्थितम् ॥३८६॥
सर्वपादेतु मध्याया अनामायश्थ मध्यगम् ।
स्यातामें पक्षपा(स)न्रे बह्मसूत्रं तु कथ्यते॥ ३८७॥
ललाटे च भ्रुवोर्मध्ये नासाग्रे बन्ध्धतो बहिः।


व्रह्मसूत्रपकारोऽयं भागेनैकेन संयुतः ॥ ३८९ ॥
कथितोडय पदेशानां सन्निवेशोडभिरीयते।
परभागे पद्टरयेत कर्णांवर्तो यवद्दयम् ॥३९०॥
इतरद्धुप्यते सर्व तर्पाली दृरयते मनाक्।
शघ्बस्वैवाक्षिकूटख习्य कूर्जमूलं तथैव च॥ ३९? ॥
तुप्यते परभागे तु स्थानँके ऽर्धर्जुसांज्ञिते।
पश्नाड़ुलं बाहुमूलूं परभागे पर्शस्यते ॥ ३९२ ॥
परभागमतश्थापिं किश्वितित्यिग् बहिर्भववेत् ।
कर्णावर्तर्य यः भ्नान्तः पूर्वमागे स बुप्यते॥ ३९३॥
 <D. द्इय। 9 D. भिः B मि।

सार्द्धाड़ुलं भद्हरयं स्याच्छूचणे（णं）पूर्वभागतः। नासिकाग्रं यवाः पश्व परभागव्यवस्थितम्॥ ॥३९॥॥
यवत्रयं पुट्सत्य व्रह्मसून्रादिति स्थितिः।
नासापुटाक्कपोलन्य सार्द्धद्बयन्नुलमन्तरम्॥३९५॥
परभागौप्टयुग्मस्य मात्रा सा（स）द्वियवा भवेत् ।
हनु＊्यैव तथा ग्रीवा परभागेडॅन्नुल्यूयम्॥ ॥९६॥
ब्रह्मसूत्रात्परो（रे）भागे ग्रीवा दृइया पडद्जुल्रा।
ब्रह्नसूत्रात्परे भागे हिक्का मात्रान्तरा भवेत् ॥३९७॥
हन्बैंग्राप्परभागेंशमच（समध）स्थाद⿸尸匕ुले लिखेख़्।
बैन्धुस्या（सं）व्रह्मसूत्रार्ध（ंचं च ）परभाग（गः）स्सिथत्ततः ॥ ३९८॥

कक्षामूल्डाद्धहिर्लेखा बाहुमुमूलसमाभिता॥ ३९९॥
अष्टाट्यलन्तरा लेख्या चिन्रकर्मंविशारदैः।
कक्षाद्दितयमध्ये स्यादङुल्रानां चँ विंशतिः ॥ 800 ॥
पश्चाडुलुल्ले（लं）परा（रे ）भागे बाहुमूलं पकल्पयेत्।
शूँचुकात्परभागंग्था वृहती द्वूचड़ुले लिखेत् ॥ ४०१ ॥
पूर्वभागं（गे）कलाद्दन्द्येै बहिल्लेख़ां शरीरगाम्।
विस्तारे परभागस्थश्य（ च）तुद्दश्ययवरततः ॥ ४०२॥
आयतोऽयं बुधैः कार्यो वृत्त（चः）पूर्वकलामितः।
पार्व्वसून्ने तु संलग्ना मध्यभागगता बुधैः ॥ ४०३॥
लेखनीया बहिर्लेखा पूर्वभागसमाभ्भितीं।
ता（सा）निर्गता तथा श्रोणी सार्धपश्नाह्बुल्डा परों। 1808 ॥
पूर्वभागे तथा श्रोणी भवेद्इभिरद्रुलः।
व्रह्मस्नत्रात्तथा काश्न्वी परभागे षडङ्गुल्या ॥ $80 ५$ ।।

[^10]एकादशाङुल्रा पूर्वें भागे लेख्या विचक्षण्णः।
मेढ्रमूलं परे भागे मात्रार्ध भागयुग्मकम् ॥ $80 ६ ॥$
दशाए्डुलं पूर्वमागे लेखनीयं विशारदैः।

अद्धुल्रद्वितयं सार्द्ध पूर्वभागे तुँ वट्षणः।
वङ्लूणात्परभागस्थंमूरूरींर्ष बहि:पस्थितम् ॥8०く ॥
अष्टानुलं परे भागे पूर्वनन्तु ( स्तु) दशा द्ञुलम्।
परस्यमूरमूलं तु कुर्यादन्बुलगृहितम् ॥ 809 ॥
पूर्वस्थितोरमूलेन चिन्रेखर्वनकोविदैः।
जानुमण्डल्रतो बाब्ं कलामां्र मद्छइयते ॥ 8? ०॥
परभागे परे पादे पूर्वभागे कलाद्यम्।
पूर्व्स्यां्देरेदًं मानं विपरीतं मदृर्यते ॥ 8?? ।।
इतरत्सर्वृपुन्पत्परजङ्ヨागतं भवेत्।

नेखाग्रे परपादस्य भूमिसूत्रं विधीयते।


Yदेशशन्या समारभ्य कनिष्टां याददद्बुलिः 11898 ॥


कनिष्टाप्रं तथा कार्यं भूमिप्रुजैसमं यथ्थ।
अर्धज्जुकमितिस्थानं कमझो ल्रक्षणान्वितम् ॥४१६॥
साम्पतं कमशः पांप्तं साचिस्थानं निगद्यते।
अड्ुुल्डानि दरैकत्र कलार्माँचं ततोडन्यतः ॥ 89७॥
 गा।९ $A$ मार्टि। १० $B$. $D$. नेत्राम्रे परि । ११ $A$ लः। १२ $A$ रतश्रार्धे अ। १३ $A$ य। १४ $A$ गुल्फम। १५ $A$ न्ं। १६ $A$, तथा। १७ $D$. तां।

अन्तरं ब्रह्ममूत्रस्य पक्षस्स्र्रद्यस्य च।
साचिस्थाने' समाख्याते ऊर्वर्वस्त्र्स्थितिक्रमः ॥ ४१८८।
इदानीं लक्ष्यतेडस्माभिः साचिरुपविनिर्णयः।
लल्रादाह्धोचनपान्तात्कपोलस्कन्धदेशतः ॥ 89९॥
एकाटुल्रात्तनस्यान्तर्नोमें:सार्धाहुल्राद्वहिः।
वङ्कणान्म्मणिदेशाच बहिर्ण्यक्तं विनिर्गतम् ॥ ४२०॥
परपादाहुष्टमूले पार्व्वस्त्रं विरीयते।
सीमन्ताच भुवोरोर्मध्यान्नासारन्ध्रस्य मध्यतः ॥ ४२१॥
अड़ुल्लाद्योध्रतः पश्शान्नाभरन्ध्धस्य मध्यतः।

नलकस्य तथा पान्ताद् ब्रह्ममूत्रं न्यसेत् ऋमात्।
मस्तकस्य तथा पृष्ठात्कर्णोपान्तात्तथैव च ॥ ४२३॥
कन्धरासकन्धसन्धेश्व स्तनचूचुकमण्डलात्।
अद़्ुल्रात्पूर्वत्थैव मध्यभागेन सड्गत्तम् ॥ ४२४ ॥
कलामानं परित्यन्य कास्⿹्चीदेशेस्य मध्यतः।
मणिबन्धगतं तद्वत्पूर्वपादस्स्य पार्षिणतः॥ ४२५॥
अन्यपर्श्वेगतं सूत्र क्रमेणैव निखुपितम्।
बह्ममत्रनाद्बहिल्लेखा केशान्ते परभागिका। ४२६॥
लिख्यते तु कलामान्रों मस्तकं सार्धमद्ञगुल्रम् ।
भाग एकः भद्छयः स्यादुत्सेःः पूर्वभागिकः॥ ४२७॥
उत्सेघच कलामानाद्धार्लेख़ा शिर:स्थितों।
उटसेंघुभान्ततो रेखा भागद्वयकृतन्तर्रों ॥ ४२८॥
नतः शरासनाकारःः(रा) कर्णावर्ताग्रगामिनी।
लेख्यते शिरसो लेखा भागद्वयकृतान्तरा।। ४२९॥

[^11]शु्वयदेशे कैरुन्ता लिख्यते सा विचक्षणेः।
केशान्ते परभागस्य ब्रह्मसून्त्य चान्तरम्॥ ॥३०॥
कलामांन्र विनिर्दिष्टं म्रूहेखाऽर्धयवाधिका।
भूलेखा ह्यद्धुल्रा ह़्या नासामूलं चतुर्यवम् ॥ ४३?॥
कनिंनी तुप्यते तत्र श्वेतभागश्व द्रयते।
छछयते त्रियवं ज्योतिरवशिष्टं वित्रुप्यते॥ ४३२॥
ब्रह्मसूत्राच नेत्रीयमेवं सार्धाहुल्रान्तनरम्।
नासामूलाद्वर्त्मरेखा वक्रा कार्या विचक्षणेः ॥ ४३३ ॥
ब्रह्मस्त्राद्वर्मेरेखापान्तो रह्द्रैयनैमिमितः।
यवद्वयं परुलुप्येत पूर्वभागस्य चक्षुषः ॥ ४३४॥
करवीर() $)$ रि(सि)तो भागे इतरंत् ह्रशयते स्फुटम् ।
ब्रह्मसूत्रस्य नेत्रस्य सार्धम户़ुल्रमन्तरम्॥ ४३५॥
अक्षिर्कूटश्य शझ्वंश्य कपोलो गण्डमण्डलम्।
पिपप्री कर्णपाली च कर्णमूली मह्रयते।। ४३६॥
कर्णगर्गे तिंभागान्ते द्रूयते पूर्वभागतः।
नासामध्यं ब्रह्मसूत्रोंचतुर्यवम्पुदीरितम्॥४३३।
परभागे कपोलस्था बहिर्लेखा चतुर्यवी।
परभागस्थनेन्र्य बुौै़्र्नह्मकपोलतः ॥ ४३८॥
ऊंर्ं विनिर्गतं कार्यं परिमाणाह्यवद्ययम्।
नासाग्रं परभागस्थं ब्रह्मस्त्रेड़ुलं भवेत् ॥ ४३९॥
ब्रह्मसूनात्परे ${ }^{13}$ भागे ${ }^{\text {² }}$ घोणीप्रेटोड्डुलं भवेत् ।
छइयतेऽऽ यवो गोजी तदग्रेऽथाधिको यवः॥ ४४०॥
उत्तरोष्टः पकर्तव्यस्तत्समोऽप्यधरो भवेत् ।
हनुचक्रबहिर्लेखा तत्समा परिकलपयेत्, H88? ॥
ब्रह्मसूत्रात्परे भागे स्याताँमोष्टौ तथा बन्तः।
चतुर्येवमितादृर्टयाः पूर्वभागे यव(था)र्ज़े ॥ ४४२॥
१ A . रदेद। २ D . नी। ३ D च्रार्ध। ૪ A . च। ५ A . दू । \& D . ति। ७ A . रं। ८
 विधा। १२ A. धन्र। १३ A . रो। १४ A गो। १५ B. D. F. बुं। १६ A. बच। १७ D. म।

हनुमण्डलतश्याधो गलवृद्विशतुर्यवा।
घघ्मसू习त्परे भागे ग्रीवा लेख्या कलान्तरा॥ ४४३॥
कन्धरास्कन्धसन्धेश्य गलवृद्धुर्स्तथान्तर्ँम्।
मात्रमान्ं भकुर्वींत हिका भागेन कल्प(ल्य)तें। $188 ४$ ।।
ब्रह्मसूत्राटपरे भागे कक्षामूलं तु भागतः।
कक्षामूलाद्वहिः कॉर्य बाहुरेखा丁न्क्रुल्र्नम् ॥ ४४५ ॥
ब्रह्मसूत्रात्परे भांग कल्रों स्यात्कुचचूचुकम्।

अङ్ुुल्रत्रितयोदेदे करणीया विचक्षणैः।
ब्रह्ममून्तात्परे भागे मध्यदेश(ः)कलामितः॥ ४४७॥
ततो बहिबाहुनुरेखा व्द्यहुला लिख्यते बुधैः।
ब्रह्मसूत्राप्परे भागें भागः स्याद्दियवाधिकः ॥ ४४८।।
ततो भवेद्वाहुरेखा व्यद्नुल्रा कथिता श्रुभा।
ब्रह्मसूत्रात्परे काश्न्वसस्थानं पश्वाह्नुल्रायुत्यम् ॥ ४४९॥
ततो भवेद्वाहुरेखा व्घद्नुल्रा द्वियवाधिका।
व्रह्मसूत्रत्प्परे भागे बस्तिमस्तकपार्व्वगम् ॥ \&५०॥
पश्नान्दुलं पकर्तवंयं यवार्धाधिकतो बुधै: ${ }^{\text {º }}$ ।
सार्धद्यद्नुक्रतः कार्या बाहुरेखा ततो बहिः ॥ ४५? ॥
श्रैद्मसू त्रत्परे भागे बस्तिमस्तकपार्वंगम्।
पश्वाद्बुलं मेढ्रमूलं चतुर्यवसमन्वितम् ॥ ४५२॥
पश्चाहुल़्ले ब्रह्मसूत्राद् बस्तिपार्व्व परं भवेत्।
ब्रह्मसूत्रात्परे भागे मेढ्रमूलं चतुर्यवम् ॥ ४५३ ॥
तस्मादूरूरिरःःसन्धिर्भवेत्पश्नाद़ुल्रोन्वितः।
ऊरु परे ब्रह्मस्त्राट्करणीयः (यौ) पडद्नुले। 848 ॥

[^12]मणिबन्धगता रेखा घड्डुले द्दियवाधिके।
अङुष्पपार्वरगा रेखा ब्रह्मसुत्राद्दान्बुले ॥ ४५४॥
ततोऽधस्तात्मद्यर्येत पताकाकारकं तलम् ।
कनिष्ठा गुर्यते तत्र रेखया सक्थिमध्यया। ॥५५॥
पश्वाहुलुलं ब्रह्मसून्रात्सक्थिमधं पकीर्तितम्।
विमसून्रात्परे भागे सकिथमध्यं घडडुलुलम् ॥ ४५६॥
ब्रह्मसूनाद्दवेद्दोणिर्भागेनैकेन कल्पिता।
जानुरीर्षक्रामानं जानुनुनेऽध्ततोऽद्नुले।। ४५७॥
शक्क्रकस्तौ ब्रह्मसूंनं तलं त्यक्त्वा पगौच्छति।

परभागे गते पादे मध्यमांक्रम्य गच्छति।
पूर्वपाद्स्य पृष्ठे तु परपादस्य कोविदैदेः ॥ $8 ५ ९ ॥$
भूमिरेखा पकर्तन्या पार्षिण्त्तस्य वितुप्यते।
नेत्रमांश्रामितं दैर्घ्य परपादे पकल्प(ल्य)ते ॥ ४६०।।
अर्थज्जुकाकृतिः कार्यः पादश्यित्रविशारदैः।
परपादझ्य कूर्चायाः पूर्वपादत्तरस्य च॥ ४६?॥
मध्ये व्योम पद्छयेत मात्र्या मात्रितं सफुटम्।
एकमझ्नुलम्मुत्स़ज्य ब्रह्सस्त्र्त्य प (पू) वैतः॥ ४६२॥
ग्रीवा द्विभागिका लेख्या चित्रकर्मविशारदैः।
पूर्वभागे भकुर्वांत कक्षामूलं च तालतः ॥ ४६३॥
कक्षामूल्रात्ततो बाहुर्मेवेत्तियंग् विभागिकः:।

हृदयाच्चूचुकं कार्य गोलकौ习्रयदूरगम्।
स्तनमेचकचऋं तु लिख्यते वृत्तमायतम् ॥ ४६५॥



मान्रामितं तु विस्तारे' दैर्घ्य गोलेकमादिगेत्व।
स्तनमण्डलतः कार्या वृहती चतुरुद्रुला ॥ ४६६॥
ततः समात्रुला हेख्या बाहुलेखा विचक्षणैः।
बाहोरग्यन्तरे रेखा निर्गल्य परिगच्छति ॥ ४६७॥
मध्यभांग परित्युज्य जवनें सह्नसा भवेत् ।

भोणेश्य भुजरेखाया अन्तरं भाग इप्यते।
अह्समूनाद्वेच्््रोणी पूवभागे दशाइ्बुलम् ॥ ४६९ ॥
एकादशान्नुछँ: काश्क्नीगुणदेशः म्रकल्प (ल्य) ते।
पूर्वभागे भकोषः स्यात सूचदेकादश्राबुलं।। ४७०॥
नितम्बो गुँयदे तत्र भकोष्ट्नन निगूहितः।
बहिर्भागे महख्यं स्यात्फिफक्कुंटं मणिबन्धतः ॥ ४७१॥

सूनात्रु मेहनं क्रुर्याक्कलामान्रेण कोविदः॥ ४७२॥
मेहेंनाद् हद्वनुले भोणी: ओोणरास्दुले भुजः।
पताकासन्निभः कार्यो छछयः पृृक्रो बुषैःः॥ ॥७३॥
कनिप्रानखतो लेख्या सैप्थिरेखा बहिर्गाता।
सूचतो घहानुलं कार्यमूरमूलं बिचक्षषँः ॥ ४७४॥
पुरेदेश्शि्थितः स्रत्रदीँीजिदेश्रस्तु भागतः।


पराड्डिजानुसन्बौौ तु पूर्वेजानु व्यवस्थितम् ॥ ४७६ ॥
घघ्बुलं तत्रमाणेन लेखनींयं समासतः।
जानुचकादूहिर्लेंखा लेखनीया पछड్ुलें। ॥७७॥

 श्रक्रतका D तः कृकाठिका। १५ D वी। १६ A लं।

घर्धाक्षि वक्ष्यते स्थानं लक्ष्यलक्षणसंयुतम् ॥ ४७८।।
एकत्कैकान्जुलं यस्मिन्नन्यैन्रकादशाद्बुलम्।
मध्ये द्रार्षाक्षिक स्थानं लम्वसूनऋमो भवेत् ॥ ४७९॥
केशान्तान्नासिकाग्राच कक्षामूल्लाच्च नाभितः।

सीमन्ततो भ्रुवोर्मध्याइद्वह्मस्त्रं विनिर्गँतम्।
गोर्वयेद्गत्रः कक्षामूलॅं देशा(शोड)थ मान्रया ॥ ४८? ॥
अद्बुलं नुनितस्त्यक्त्वा लिड्न्पांश्वीविषाणि(णिदेश)तः।


कन्धरास्कच्धसन्चेश्च मव्यदेशेन सझ्तम् ॥ ४८३॥
मणिबन्धात्तर्जनीतः पूर्वपादझ्य पार्षिणतः।
क्रमेणैंं पकुर्वींत स्तुत्रन्यमितीरितम्॥ ॥८४॥
बह्मसूत्राप्परे भागे केशान्तथ्थॉधगोलकः।
अड्जुलं च तथा हुया झ्नूल्लेखा यवोषिका॥ ४८५॥
ततः सूत्रात्परे भागे व्रह्मसूत्रश्य ( नेत्रदेश्यश्थ ? ) षड्यंवँः।
ततथ निर्गतं वर्त्म मैं मैच(उध्वं)भागे यवदूयम्॥ ॥८६॥
नासामूल्डस्थतात्स्सन्रन्न्नेत्राग्रं परभागिकंक् ।
दृखयते घड्यर्वं तत्र त्रियवं कुष्णमण्डल्रम् ॥ ४८७ ॥
त्रियके: ( वः ) श्चेतभागः स्याहुप्रुपते कर्रकस्तथा।
नासामध्यात्तथा द्रयं कपोलं त्रियवें सफुटम् ॥ ४८८॥

 १० $A$ ले, नं। ११ $D$ श्वाद् $A$ र्व्व। १२ $A$ ली। १३ ऊर्वा १४ $A$ न्वि। १५ $A$ र्र्रमालकाः। १६ $F$ भू। १७ F वा। १८ A . B. D . तन्र। १९ A न्तेवाम्रं B भ्रागण्र। २० A का। २१ D यः। २२ A यन्र करकः । २३ D. F. वः।

नासामध्यं ब्रह्ममूनाचचतुर्यवसुदाहृतम्।
नासाग्रं ब्रह्मसूश्रीच द्रूं स्यादन्ज़ुलं परे ॥ ४く९॥
तस्मास्मूनात्परे भागे द्वरय (इयः) कक्षघरोऽद्नुलम । ब्रह्मसुत्रत्परे भागे कक्षामूलं तु मात्रया॥ ४९०॥
कक्षामूल्राद्वाहुमूल्रं मात्रामान्रं पद्रइयते।
अन्यः भகुप्यते बाहुर्जुणठरेण तलावधिं: ॥ ४९? ॥
अ्रह्मसूत्रात्कुचावर्तों भवेदलुल्रतो बहिः।
अर्धचन्द्राक्तार्द्हरयः स एवान्दुलस्मितः॥ ४९२॥
ब्रह्मसूत्रात्परे भागे नाभिरद्नुछळमात्रिका।
ततो बहि: महृखयेत जठरं चैकमद्रुलम् ॥ ४९३॥
व्रह्मसूत्रात्परः काश्ज्नीगुणदेशोड्नुलर्त्र्र्यम्।

ब्रह्मसून्रान्मुषकमूलं दृरयते तचतुर्यवम् ।
मुष्को न दृचयते तत्र लिंद्ञेन परिगूहितः ॥ ४९५ ॥
ब्रह्मसूत्रादूरूमूलं भवेद्दागेन सड्गन्तम्।
लिड्गस्योग्रें भवेदूरुभागः स्यान्त्रियवाधिकः ॥ ४९६॥
ब्रह्मसून्रादूरमध्यं भवेदध्यर्धगोलकम्।

ब्रह्मसून्नात्परे देशो परपादस्त्रिभागतः।

पूर्वार्द्ध गुल्फरीर्षाच पराले (र्द्रे) नखमध्यतः।
भवेद्दूमिगतं सूत्रं परपादस्य लेखने ॥ ४९९॥
पराड्द्यव्रह्मसूत्राच पूर्वभागे पहृँयते।


- १ $D$ त्रु। ₹ $A$ ज। ३ $A$ धि। $A A$ दू। ५ $D$ श्वे $A B$ श्वे। \& $A . F$ द्यर्धगोलकम्। ७ $D$ भं। ८ $A$ शाक्ति। । $A F$ वि। १० $D$ ल्या। ११ $A$ है। १२ $F$ ख्य।.

ऊरश्य परपादस्य जैब्दावर्धे(तें) न बुपयतें।
अक्षि(भि)पार्षिणश्थ निखिलौौ पूवर्वादेन दर्शितौ ॥ ५०१॥
वितसितः पूर्वपाद्य्य दैर्य्यमन्र्ं निरूपयते।
साचिवद्धिख्यते तन्ज़्रैरज़ुष्टो त्रुप्यते मनाक्॥ ५०२॥
ब्रह्मस्त्रात्परे भागे शीर्षेमेकादशाह्गुल्रम् ।
उत्सेधस्य तथाचोर्ध्व रीर्ष स्यात्सार्धमझऩुल्म्म् ॥ ५०३॥
उत्सेधस्य तथापाड्गे मैस्तकं ड्यन्जुलं भवेत्।
तर्पदेशाच्छिरःपृष्टं लेख्यं सप्तभिरद्बुलैः ॥ ५०४॥
शब्बस्थाने समे चोर्ध्वं निम्नं किश्चिचिछ्छिो भवेत्।
ततः हिरोगता लेखा धन्वाकारा पहिंख्यते।। ५०५।।

भूलेख़ा यवमाना तु तत्पमाणाई विल्दिख्यते ॥५०६॥
नासममूलं ब्रह्ममृत्राद्ध्धमात्रं पुरःस्थितम्।
कनिनी द्वियवा द्र्या करवीरो न द्रयते ॥ ५०७॥
द्वियवः श्वेतभागश्य छइयते तदनन्तरम्।
द्रयते त्रियवं तत्र लोचनं कृत(क्ठण्) मण्डलम् ॥ ५०८॥
ग्वेतापाड्गो(तभागो) यपाए्गस्स्यः समग्रं परिह्ययते।
समग्रो छ्रयते कर्णो यवद्वितयवर्जितः ॥ ५०९॥
कर्णावर्ताद्वाहिः शीर्षपषषं द्रयं ततोड्नुल्लम्।
कर्णपाल्लीबहिर्देरो पृष्ठकेशान्तंको मनाक् ॥ ५?०॥
अर्धान्लुल्रमपाणेन द्रयते चिच्रलेखने’।

व्रह्मसून्रात्परेभागे भवेन्नासापुटोन्कुल
अर्ध पद्छइयते गोजेरोौष्टार्ध तु यवाधिकम् ॥ ५१२ ॥
 इ $A$ हे। $\cup A$ ना। < $A$ णं। ९ $A$. ने कुच। १० $F$. का। ११ $A$ नैः। १२, $A$ कापोलगण्डस्य $D$ काट्रोल्गगण्डश्र। १३ $D$ वे। १४ $A$ ल्रात्। १५ $D$, शेषा।

ब्रह्मसूनान्पुरोंभागे हन्जग्रीवस्य सड्नमः।
लिख्यतें ज्यद्जगु(लंभत) ज्जैर्ग्रीवा तन्र द्विेभागिका॥ ५१३॥
ब्रह्मसूतात्परे भागे हिक्का सार्धत्रिभागिका।
ब्रह्मसून्रात्परे भागे सार्धसपदशाद्गुल्रम् ॥५९४॥
तिर्यड्मानेन बोद्वव्यं बाहुनुमूलं विचक्षणैः।
ततो विनिर्गतं कार्य बाहुर्दार्षि द्विमात्रिकम् ॥ $4: ५ ॥$
ब्रह्मसूनात्परे भागे कुक्षिमूलं च सड्नत्तम्।
कक्षामूलाद्वाहुरेखा बाह्यां भागदूयं भवेत् ॥ ५१६॥
ब्रह्मसूतार्वर्परे भागे उ्यक़ुलं समुदाहृतम् ।
बाहोराम्यन्तरा ( री ) रेखा विधृतां स्याद्शाद्नुरों।॥ ५१७॥
सप्राहुलंलं बाहुुमध्यं तिर्यक्सूत्रेण कुल्पयेत्।

रेखा लेख्या तथा तज्ज़रजमने सड्गता यथा।
कुक्षेश्र बाहुरेखाया अन्तरं ज्यद्गुलं भवेत् ॥ ५१९॥
कूर्परस्य तथा श्रोणेर्योंम चाद्नुल्रमिष्यते।
कूर्परस्थानविस्तारः पश्वाडुुलमूदीरितः ॥ ५२०॥
नाभिस्थव्रह्मसून्रस्य श्रोण्मघ्यं निगयदे।
अद्रुलैर्मनुसद्वयाकैसित्तर्यग्विस्तारकल्पनेंम् ॥ ५२१ ॥


बस्तिशीर्षगति (त) ब्रह्मसूच्रस्य च भुजस्य च।
अन्तरं तालमात्रं स्यात्पकोष्टात्पश्वमात्रिकम् ॥ ५२३ ॥


१ $A$ परे। २ $A$. न्ते। ₹ $A$ तः। ү $A$ त्रि। ५ $A$ भागि। § $A$ भागन्र्यभवेन्मुखम्।
 १३ D कल्पितम्। १४ A त्रमु। १५ A नान्तररम्। १६ A हैः। १७ A स्थंत्र। १८ A श्र। १९ F रे । २० D 习। २१ D त्य।

ब्रह्मसून्रपुरो।भागे लिड्झं दूचन्नुल्रसम्मितमू।
मुष्कमूलं भवेन्मात्रा बाहुरुख्टन्जुलं ततः ॥ ५२५॥
चतुरन्नुरहुद्धिष्टो मणिबन्धो विचक्षण्णे:।
पताकेने करः कार्यः ऊहलग्रतलो बुधै:॥ ५२६॥
मणिबन्धाद्वर्देर्देशे सिफक्कूंटं दूचङुलं भवेत्।
ऊरुस्तस्मादध干ताल्रो रेखया करबाह्यया।। प२७।।
करबाह्यगता रेखा सड्गन्ता सेस्थिरेखया।
अं (अ) णिदेशास्य विस्तारो भागद्दयमुदाहत्तः ॥ ५२८॥

जानुचक्रस्य विस्तारः सार्धमझुलुलिष्येते॥ ५२९॥
इन्द्रूस्तेस्तु विस्तारो वितस्तेरर्धमिष्यते।
नॅलसन्धेश्य विस्तारः कथितश्यतुर्जुलः ॥ ५३०॥
ततो विनिर्गता कार्या वृत्ता पार्षिण ह्द्दे(र्द्दे)मात्रिका।
यवद्वितयहीना सा कर्तव्या सुविचक्षणँः ॥ ५३? ॥
कनिष्टानामिकामध्यान्ता(स्ता)सामुर्ध्व पद़ोशिनी।
अडुुष्ट ऊर्व्वतस्तासां कर्त्व्योड्सौ ऋमेण तु ॥ ५३२॥
एवं द्वृर्धाक्षिकं स्थानं विस्तारेण निरूपितम् ।
ऊर्वर्वरूं भवक्ष्यामि भिच्चिकं स्थानक(फं) स्फुटम् ॥ ५३३॥
पक्षस्त्र्दूयं तिष्ट्रेद्रह्मसूत्रं न द्रयते।
लम्बस्नन्रमो ब्बेष भित्तिके समुदाह्हतः॥ ५३४॥।
अळीके नासिकामध्ये चृचुके सेन्द्रमूर्धनि।
अब्नुष्ठुग्फमूल्डे च पक्षसून्रं निवेशयते॥ ५३५॥
तेनैव मिलितं कार्यं मध्यसूत्रं विचक्षणैः।
नान्यन्रं छहरयते कापि ब्रह्मसून्रं ततः स्मृतम् ॥ ५३६॥

[^13]ऊंध्वैपृष्टे तथा सकन्धे कूर्परे पाष्ण्युपान्ततः। इतरत्पक्षसूँत्रं तु क्रमणैवं विधीयते॥ ५३७॥
ब्रह्मसूत्रत्परे(पुरो) भागे केशान्तस्त्रियवान्तःः ।
नासामूलस्य सूच्रस्य(चु) यवद्दितयमन्तरम् ॥ ५३८॥
यवमानान्तरा गोजी निम्ना सा परिकल्प (ल्य) ते।
आस्यमध्यगता रेखा सून्तन्त (चु) द्वियवान्तरम् ॥ ५३९॥
अन्तरं ब्रह्मसून्र्य चिबुकरयैकमन्जुलम् ।
हनुचक्रं तनो लेख्यं सून्राट्पश्नयवान्तरम् ॥ ५४०॥
दूचहुुलं हनुचकं स्याद्रीवासान्धिस्तु मात्रया।
हिक्का भागान्तरा कार्या ब्रह्मसूज्चानुसारतः ॥ ५४? ॥
घटिते ब्रह्मसून्रेण स्तना (न) रोहितचूचुके।
मूलमग्रं च लिड्गन्स्य भवेत्सूत्र्ण घट्टितम् ॥५४२॥
ऊरदे़ेंश्र तथा जानुँ जंङ्वा ( ङ्वां) सन्त्यज्य गच्छति।
अड्गुप्टद्यमूलं ( ले ) च सून्ं तद्ध्टितं भवेत् ॥ ५४३॥
अन्य́पक्षस्थिथेते सून्नें मूर्घपष्ठं तु घट्वितम ।
साध्धाङुलुन्तरं कार्य मस्तकाग्रं विचक्षणेःः॥५४४॥
सार्धाह्ञुलन्तन्तरस्तद्द्वत् केशान्तः पश्थिमो भवेत्।
एकन्चदेशः पकर्तव्यः पक्षसून्रेण घट्टितः ॥ ५४५॥
qक्षसूत्र्य कूर्चस्य मध्यं दूचन्नुलसम्मितम्।
लम्बसून्रतथैवं निम्नभागः पकीर्तितः॥ ५४६॥
अधिकं सूत्रतो यत्तु तदिदानीं निरूप्ये।
नासाग्रमण्डलं कार्य ब्रह्मसूत्राद्विनिर्गतम् ॥ ५४७॥
श्रेपररस्य (श्य) तथा तेन पक्षसून्नेण घट्टितः।
पाार्णिप्रान्तपदेशस्य (श्व) कार्यः सूत्रेण ज्रोदितः ॥ ५४८॥

 पक्षसूत्रेण घद्धितः। १३ $F$ यो।

मात्रया मात्रिकं कार्यमघिक स्तनरोहितम्।
वैश्रों निम्नः पदेशः स्यादधिको दराभिर्यैवैः ॥५४९॥
सूत्रान्मध्यभेद्रास्तु निर्गतोऽऽर्धार्धगोलकम्।
जठरं तस्य वाधर्ध्र्थमधिकं यवयुम्मतेंः ॥ ५५०॥
नाभिएन्ध्रमदेशः स्यादधिको दूचर्षगोलकम्।
पकाशयस्तँस्य गुँपेर्पेवेद्यागेन निर्गतः ॥ ५५? ॥
काए्न्नीसू习पदेशस्तु भवेर्ज्यद्धुलतोधिकः।
बस्तिर्शीर्षपद्देश्तु भवेद्डुल्रतोऽधिकः॥ ५५२॥

यवयुग्माधिके कार्ये पदेशिन्युंँ च लेखने॥ ५५३॥
अन्यस्य पैक्षस्त्रस्य फ़ैंकं गोलकाधिकम्।

भुजमध्यमदेश्स्तु पश्वा(श्च्व)दश्रयवाधिकः।
अर्धान्कुलाधिकं कार्य फलकं सुविचक्षणैः ॥ ५५५॥
यव(वं)मानक्रमेम्द्धीना रेखा बाह्वोस्तु बाह्यगा।
याइत्कूर्रककस्थानं तत्र सूत्रेण घट्टिता ॥५५६॥

काश्नी द्युज्ञुलतः कार्या ज्यद्युलं बस्तिमस्तकम् ॥५५७॥
बस्तिसूत्रपदेशः स्याचतुत्भर्भिर्नियतोऽन्ञुलैः।
स्फिजोर्मण्डल्रभागस्तु क्रमरो यवहीनकः॥ ५५८॥
स्फिजोबेन्ध्धपदेशास्तु सूचादछुल्हतोड़ंधिकः।
ऊरोर्बह्टगता रेखा क्रमशः परिहीयते ॥ ५५९॥
घटिता जानुसन्धौ तु जंघा स्यादस्जुलाधिका।
अधिको निर्गतः कूचः कथितः स्स्रयुग्मके ॥ ५६०॥

[^14]आकारलक्षणं वक्ष्ये प्राणेन यथाकमम् । अर्धमड्गं पद्इयं स्यादि़ित्तिके तन्न द्रयते ॥ ५६? ॥
ललाटार्षं भ्रुवोर्गेखा ल्रोचनं श्रवणं तथा।
नासापुटस्तथा सा(चा)ंर्य बाहुरुकस्तथा पुनः ॥५६२॥
स्फिक्क्क(क्त)टं सकिथ जढ्ढ़ा च हुयते पदेंयुग्मकम् ।
एतदेव भद्र्यं स्यादन्यद्भिचिगतं भवेत् ॥ ५६३ ॥
भाग एको ललाटस्य भ्रूलेखा ध्यद्नुला तथा।
शाब्नपदेशक्तित्तिग न्ञुलन्र्यसम्पितम् (तः)॥ ५६४ ॥
अद्नुलं कूर्चमूलं स्यान्मान्रामांत्रं ततः परम्।
कथितः पूर्ववत् कर्णः समर्र्रः परिलिख्यते॥ ५६५॥
कनिनी बुप्यते नेन्रे करवीरो न द्र्यते।
पुरतः "्वेत्तभागोडपि त्रुयते तन्र भिन्तिके ॥ ५६६॥
कृणमण्डलकस्यार्ध बुप्यंते चित्रलेखने।
द्रयं सार्धयवद्वन्द्धं मेचके मण्डलेडर्धतः॥ ५६७॥

कपोलों गण्डेश्रश्य सम्पूर्णः परिह्र्यते।। ५द८॥
नासिकरॉंध्ध पद्रयेत गोजिकार्ध तथैव च।
फल्रामान्ने पद्छइयेतें दशानचछदने चैभे ॥ ५६९॥
हैन्जमण्डल्रमर्ध च कलामान्रं भद्रखये।
प्रीवा चाष्टाड़ुला लेख्या चित्रकर्मणि भित्तिक ॥५७०॥
बाहुमूपूलद्ययस्योर्ध्व हिकास्त्र्य चोपरि।
रेखा चापाक्टितिर्लेख्या पदेशे भुजशीर्षंके ॥५७? ॥
हिकायामेंन्व(मंस)देशास्य विस्तारस्तालमात्रकः।
बाहुर्यथोद्दितः पूब्व तथैव परिलिख्यते ॥ ५७२ ॥
 १० B. F. झु। ११ B . मंश, मद्र D संश। १२ A वेस्त B वर्त।

पताकासन्निवेशेन लिख्यते करपद्धवः।
चतुर्देशाड्डुलं मध्यं श्जुस्य जठरस्य च ॥ ५७३॥
छइयते केवलं लिड्गं मुष्कमूलं च छहचयते।
ऊर जा(जा)नु च जढ्दा च किखियते ख्यातमानतः ॥ ५७४॥
चतुर्देगाइऩुलं दैर्घ्य पाद्योः परिश्रिख्यते।
षडद्बुल्स्तु विस्तारः पूर्वादन्तु(स्य) लिख्यते॥ ५७५॥
पूर्वपाद्स्य पृष्ठे तु ह्यङुलों हृयते परम्(रः)।
अङ్ఞष्ठो द्रयते तत्र तत्परा च पदेश्रिनी ॥ ५७६॥
इतरा नैव दृयन्ते परभागाज्్झिसंश्रिताः।
एवं लक्षणमुद्दिष्टं भित्तिकस्य यथाक्रमम ॥ ५७७॥
अज्वर्धज़ुकैसाचीनां ह्यर्धाक्षे मित्तिकस्य च।
सून्तो लक्षणं गोक्तं समयं(ग्र) सोमभूभुजा॥ ५७८॥
चतुष्पकारमित्तीनां वृत्तीनां वच्चि ल्रक्षणम्।
सूत्रो मानतथापि मदेशानां विनिर्णयाव्॥ ५७९॥
ॠजुकेऽर्घज़ुके साचीस्थाने ह्यर्धाक्षिसंजक्जे।
पक्षस्नेत्रे तथा पोक्ते परावुचिष्ठते त(तस्त)था॥ ५८०॥
शिखाकृकाटिकामध्या(तु) पृष्वंशा(त) सिफ गैन्तरात्।
निर्गट्य पार्षिणमध्ये तु ब्रह्मसुत्रं पतिष्टितम् ॥५८?॥
तिर्यक्क्रणांगतं(ताद) सूत्राँ(त) शिरश्न्द्रार्धसन्निभम्।
घडЕुल्र्तदुत्सेघ आयामस्तु दश्राङुलः॥ ५८२॥
तस्मात्सूत्रादधेभागे पदेशः केशसंयुतः।
षडबुलुं तस्य दैर्ध्य विस्तारस्तु दशाङुलः ॥i ५८३॥
कर्णमूल्रपदेगे तु विस्तारः स्याह्दिर(द्य)ङुुलः? ।
रिरोगतमदेशे तु विस्तारसु षडЕुलः ॥ ५८४॥
अधस्तात्कर्णरन्त्रस्य विस्तारो द्यहुलु मतः।
कर्णौं सार्धाड्डुलौ छछइयौ पाल्यौ चाहुल्लसम्मिते॥ ५く५॥

चेलास्थिहनुविस्तारः स्वृ习्रोक्र ( को) दशाएुल्तः। ग्रैवा चाष्टहुलुला तिर्यगृविस्तारेण निगघ्ये। ५८६॥ पार्थ्वतो ब्रह्मस्नन्र्य कक्षामूलँ तु नालिकें। कक्षामूलात्ततो बाह्यबाहोर्लेखा षडङ్ुल्ला। ५८७॥
अ्जुणत्सर्वमड्गस्य अनेनान्यैन्निखुपितम् ।
भद्छयेत तले तस्मिन् करपह्धवसंस्थिते ॥ ५८८॥
गुदस्थानाँत स्फिजो रेखो द्वितीया चन्द्रसान्निभा।
पक्षस्स्त्रावधि पोक्ते(क्रा) स्फिग्मध्ये बन्धद्येशतः ॥ ५८९ ॥
मुष्कौ वृत्ताड्गुलौ द्रखयौ तदधो लिड्गम्मङुलम्रम।
ऊर्वोरभ्यन्तरं तत्र भवेदङ్ुलसम्मितम् ॥५९०॥
ऊर्वोंमघ्यपदेदेश तु भवेन्गोल्रकमन्तरम्।
शोणिदेशे तथा पोक्तमन्तरं चतुर्बुलम् ॥ ५९? ॥
यावत्पार्णिणगदेशः स्यात्तावदावृ(दीहि)क्षमन्तरम ।
भूमिसून्ने तथा पार्षिंः कर्तन्ये(व्यः) सुविचक्षणैः ॥ ५९२ ॥
भूमिसूत्रात्ततो ह्यूर्वं कनिष्टे सप्रमात्रिके।
अर्धाझ़ुल्राधिकें तस्मिन्ननामे मध्यमे कमात् ॥५९३॥
गुल्फं(ल्फ)देशाब्बहिद्देइये न हुरा च पदे़िशनी।

अजुपृत्तिरिति ख्याता सूत्रमानानुसारतः।
चित्रकाणां पबोधार्थ चिन्रं सोममहीस्सुजा। ५९५।।
वृत्तिर्धर्जुकेदानीं कथ्यते लक्ष्मलंक्ष्यते(तः)।
पक्षसून्ने पकर्तव्ये यथैवार्घज़ुके तथा ॥ ५९६।।
चतुरदुख्यमेकन्र भागद्वितयमन्यतः।
अर्धर्जुके यथा सूत्रं तद्वत्तृत्तिके भवेत्त॥ ५९७॥

[^15]ऋजुके मस्तके सूत्रं तद्दृइरं पकल्पयेत्।
विस्तार इच्छया चैव चूचूभागेति(तथे)तद्दिकम् ? ॥ ५९८ ॥
ब्रह्मसूत्रात्परे भागे कर्णपाली च हलयते।
पूर्वभागे युतः कर्ण ॠजनृृत्तौ यथा तथा॥ ५९९ ॥
केशान्तमध्यगात्स्त्रन्त्परि(रे) भागे त्रिमान्तिकः।
चलास्थिहन्नुविस्तारः पूर्वाड़े पाङुलो भवेत् 11 ६००।।
ब्रह्मसूत्रात्परे भागे ग्रीवा गोलकसम्मिता।
षडङुला भवेत्पूर्पू विस्तारेण निरूपिता ॥६०? ॥
बह्मसूच्रात्परे भागे कक्षामूलं दशाङुलम्।
तालमानं भवेत्वूर्वें कक्षामूलं तु निश्चितम् ॥ ६०२॥
कक्षामूल्बत्परे भागे रेखा बाहोस्तु बाह्यगा।
घडट्डुला भवेत्तिर्यंग् विस्तारेण भमाणतः॥ ६०३ ॥
पुरस्तात्कक्षमूलाज्तु रेखा बाह्या तु बाह्गेग।
सप्ममात्रा भवेत्तियग् विस्तारेण सुानिश्यिता ॥ ६०४॥
व्रह्नसूत्रापपरे भागे पून्वनद्धीयते कमात्।
श्रोणी काश्श्नीमदेशश्च बस्तिदेशस्तथैच च 11 ६०५।।
ब्रह्मसूत्रात्परे भागे सिफग्रेखा नवृचन्द्र्रत् ।
पूर्र्भागस्फिजा तुप्ं लेखार्धे परभागिकम् ॥ ६०६॥
ब्रह्ममून्तात्परे भागे सकिथ दइयं दशाइडुलम्।
पूर्वभागपदेशः (गे पहहयः)सयात्क(दू)खदेशस्तु मात्रिक्रः ॥ ६०७।।
परे तु मध्यदेशस्तु परभागे द्विभागिकः।


अर्धाड्डुल्रममाणेन यावत्तलकसड्गम्मः॥ ६०९॥
समग्रं दृरयते सक्थि पूर्वपादस्य सड़नतम् ।
अधस्तादूँहमध्यस्य व्योम जानुव्यवस्थितम् ॥६१०॥

ऋमरो वर्थमानं तु याबत्सार्धांकुতत्रावधि।

इन्द्रवस्तिपदेशे तु किश्रिदूनं भकलपयोदें।

अधस्तान्यूमियूचस्य पार्णाः पूर्वपदाश्रित।
यवममार्णिका दृरा वृत्त्वान्चिजर्मर्माण ॥ ६?३ ॥


भूमिस्त्वात्तथाचोर्बं कनिष्टा कलया स्सृता।
सर्वाब्कुल्यस्तथाइन्नुष्टो हुपन्ते पूर्वापदगाः ॥ ६९५॥
भूमिस्त्रं परित्युज्य पराब्य्येः पार्णिमणण्डल्य ।
अद्डुलेन विधातव्यो भित्रिचिन्न हयं कमः ॥ ६१६॥
एवमर्ष्ज़का चृत्तिः समग्रा परिकीतिंता।

साचिस्थनगता चृत्तिरिदानीं परिकीर्य्यते।
सून्रत्रितयमेदेने पूर्वापरविभागतः ॥ ६३८ ॥
एतासां विगत̊ं स्याने पक्षस्मूं विधीयते।
वद्धत्चत्वित्तिके कार्य सूर्तन्रितयपातनम् ॥ ६९९ ॥

दशाइड़लँ शिरि:पृषं पूर्वभागे विधीयते ॥ ६२०।
परेश भागे मछृयं स्याद्र्युगं मात्रया मितम्।


ततो बहिः भहुरं स्याट्कर्णपृष्टं चतुर्यव्यम ॥ ६२२॥
 ९ A सूत्र। १० D च गते। ११ $\mathrm{B} . \mathrm{F}$ से। १ २D. F र।

मात्रामाज्यो भकर्तन्या कर्णपाली बिचक्षणँः।
कर्णावतावपुरोभागे सार्घसम्तानुलं जिरः ॥ द२३॥

तिर्यछ्म्मानेन कर्तव्या चिचकर्मणण कोविदैः ॥ ६२४ ॥

यवमात्रमोोकर्म्म पक्षमूपात्वहीयते ॥ ६२५॥
लल्यां च कपोलग पक्षसृत्रेण घहितम्।
व्रह्ममूताव्परे भागे कपोले(लो) द्वचतुले ततः ॥ ६२६॥
वह्मम्नात्परे भागे पालिैसन्धिस्तु गोलक्।
ईपद्वका भकर्तन्या गण्डलेखा विचक्षणँः॥ ॥२७॥

अदुुलुन्तरतः कार्यों यवैनैकेकेन वाधिकः ॥६२८॥
अढुलेने द्वुः कार्या ब्रह्मस्चावपरे स्थिता।
कन्धरा पृृ्धागस्था हुनुआपि निखपिता॥ ६२९ ॥
दशान्हुलं तथा तिर्या विस्तारेण परिफ्फुट्म ।
गलट्टद्देंबुः भान्ताच्यवमनेन हम्बते ॥ ६३०॥
ग्रीवाया गलृद्देय सन्विः सार्धादुलो भोंत्।



कक्षामूलं परें भागे मात्र्या समवस्थितम्।
कक्षामूर्द्वयस्स्योक्तमन्तरं मतुगाश्रया॥ ॥३३॥
बाहुमूल्यगता रेखा बाह्या पश्वभिरुलुलैः।
घह्ससृत्व(चे) पस्सेनेने बाहुना परिलोपितम् ॥६३४॥
 निनि। ט $A$ वान्ध्रः, चान्ध्र: $F$ वांध्रं, । < $A$ लं। $\rho A$ स्थाने।

जठरं श्रोणिदेशश्य सक्थयेंध न चें द्रायते।
तद्वाहुदेदामध्यस्तुँ रचनीयः घडङ్ुलः ॥ ६३५॥
बाहुदुदेस्य मध्यस्याप्यन्नरं र्याद्दशाएुल्रम् ।
इतरस्य तथा बाहोर्मध्यदेश्रस्य मध्यगः ( गम् ) ॥ ६३६ ॥
अँङुलं हुइयते व्योम यावच्छ्रोणितङं भवेत।
पकोष्ठॉक्य मध्यस्याव्यन्तरं स्याद्याएुल्रम् ॥ ६३७॥
प्रकोष्टस्तस्य बाहोश्य काश्न्वीदेशेन गुहितः।
अधोभागे(गो) न दृयेत पकोष्टस्य करावधेः ॥ ६३८।।
ह्रया(इय)वाद्वन्तरचछा(स्था)या रेखायाः ओणिमध्यतः।

काश्त्वीस्तनपदेशक्य हइँ्यँवाहोर्यदन्तरम्।
गदितं रविमान्राभिश्चिन्रशास्त्रानुसाईतः॥ ६४०॥
बस्तिमस्तकदेश़स्य द्र्या(इय)बाहोर्यद्न्तरम्।
तिथिमान्राभिरुद्दिष्टं तिर्यक्र्ून्रं(न) श्राणतः ॥ ६४? ॥
दृश्यस्य मणिबन्वस्य गुदस्य च यदन्तरम्।
दशान्बुलं विधेयं तच्चित्रव्यापारकोविदैः ॥ ६४२ ॥
पूवर्वच सिफजोल्लेखा कर्त्व्या सुविचक्षणैः।
कलामानं तथा डुप्ता सेफ़ोर्लेखा पर्थिस्थिता। ६४३।।
त्रिभागल्डोपितं सक्यि पूर्वसक्युप्पर्रिस्थितम्।
समग्रो द्इयते चाङ्झिः पुरोभागसमाश्रितः ॥ ६४४ ॥
ऊहमूलं तथा जानु जढ्धाकाण्डं तथैन च।
त्रिभिर्भागैः पद्छशयेत परा唐समवस्थितम् ॥ ६ध६ ॥

समग्रं दछयते बाह्यमझ్ुुलार्धं विचक्षणौः ॥ ६४६।।

[^16]एकादशाङुलं दैर्घ्यं पूर्वपाद्स्य कल्पते।
घटिता भूमिसूत्रेण पार्णिस्तस्मिन् परिक्फुटम् ॥ ६४७ ॥।
सार्धमडुुलमुत्सृज्य लिखर्येंते तु कनिष्ठिका।
अडुल्यश्न तथाबुुण्षो हैंख्यन्ते पूर्वकत्क्फुटम् ॥ ६४८॥
पदेशेनी तथाऽडुष्ठों मध्यमाँ्रं तथैच च।
दृछयते परपादस्य पूर्वेणान्यत्रतुत्यते ॥ ६४९ ॥
परवादगता पार्षिणः समग्री दृशयते पुनः।
भूमिसूत्रात्परित्यज्य मानतः सार्धमदुल्रम् ॥ ६५०॥
ईहक्साचिगता घृत्तिः कथिता लक्षणान्विता।
तिर्यक्स्सूत्मदेशेन बम्बस्तूत्रमेण च॥ ६५? ॥
द्दूचर्धाक्षिवँत्पकर्तव्यं तथा च बम्बसून्रकम्।
ज्रह्नसूत्राट्परे भागे रूद्रमान्राभिरीरितम् ॥ ६५२ ॥
ब्रह्मसूतात्परे भागे ताल्रमटुलतो भवेव्।
प्रुरोभागे लल्राटं तु सार्धमऩ्रुळतो भवेत् ॥ ६५३॥
कल्रामात्रा पद्रया स्यान्द्रुवोलेखेखा सुनिश्चितम् ।
अदुलुलं तु परे भागे पुरोभागे तथाद्नुल्रम् ॥ ६५४ ॥
भ्रूप्रूच्छतः कर्णमूलं पश्वाहुुलमुद्दीरितम् ।
कलामान्रो भवेक्कर्णस्तिर्यंड्ंमानेन निश्चितम् ॥६५५॥
अर्षपाल्री परा द्हया प्रुरस्था मा₹्रया मिता।
पालीदोशोंक्कृकाटी स्याद्नागेनैकेन कल्पिता॥६६६॥
ब्नह्मसूत्रात्परेभागे नेत्रवर्म्म चतुर्यवम्।
अर्धान्बुलं परित्यनज्य पक्षमून्रं पतिष्टितम् ॥ ६५७॥
पक्षस्त्रे तु संलग्रं पक्ष्षम कार्येश विचक्षणैः।
अ्रद्समूत्रत्पपरे भागे द्रयते कुष्णमण्डत्रम् ॥ ६५८।।



यवद्वयममाणेन श्वेतभागच( श्व ) तुर्युम् व्रहमस्र्राप्परे भागे बुध (अ) बर्म्म चतुर्यवम् ॥ ६५९ ॥
परें भागे भह्हयःः्याक्कपोलग्य चतुर्यवः।
अर्वमात्रात्कपोल्याचु नासामध्यं म्रकल्यते ॥ ६६०॥
पक्षमत्राद्दिनिन्फान्तं नासाण्ं तु चतुर्यंग्।

घटिती पक्षैस्र्नेण भकर्त्व्यौ विचक्षणैः। बह्म प्रात्परें भागे चितुकं द्वियवं भवेव ॥ ६६२ ॥
घटितंत्र ब्लसूत्रेण हतुचकं भकर्र्पेयेव्।
हनुचकातथा प्रीवा भागेनार्बेन करपप(ल्य)त्व ॥ ६६३ ॥
ग्रीवायाख्भैव विस्तारोो भागद्धितयसम्मितः।


पश्नमान्ं पुरोभागे कक्षमूूलं विधीयते ॥ ६६५॥
द्विकक्षामूलयोंमषष्ये भवेदेकादशाइूलम्।
उन्कादन्यः पुरो बाहुः कक्षामूत्रान्ज(ु) भागतः ॥ ६६६॥
कूर्वस्स्यन्तरी रेखा धोणिदेशे निंग्यद्यते।
तस्याथ्न मध्येरखाया अन्तरं संव्यवस्थितम् ॥ ६६७॥
चापाकारें भर्तर्तं तन्सार्थान्नुल्रविस्तृति: ( ति )।
बाहोस्तस्य बहिर्仑ैखा बसितर्शर्षेण घह्टिता॥ ६६८॥
परपादत्फिफजा गूदः पकोट्टो नैव छ्यते।
पूर्वेंण पक्षस्त्रेण पृद्वार्ण्व सुघद्धितम् ॥६६६९॥
तैंनैव घर्टितों रेखा स्फिजोरन्नरवर्तिनी।

 $<\mathrm{F}$ गो।s D न घघ्यते। g० D हि। ११ B जो।
 यवतो वर्षते यावत् कल्पितं नाभिम्यूक्रम ॥ ६७१॥
कूपर्सस्य तथा नामेग्नरं सार्धिगोर्रक्य।

हीयते च ततथाषो मणिबन्षावधि कमात्।
बस्तिम्भव्मदेशे तु यवपय्क्ममदाहववम् ॥ ६७३ ॥
ततो वंक्षेणदेशःः स्यादलुलं परिकलिपतम्(त:)।
ऊसमूलं ततः कुर्यात्करादक్ुलतो बहिः ॥! ६७४ ॥
कनिम्ठाङुलिसंल्हग्रा सवियेशेखा बिंग्च्यते।
तर्जनी हखयते चार्षमद्ठु्रोग्रेण सङ्ञना ॥ ६७५॥
तिर्येक्तुरस्य विस्तारो(र) भागेनैकेने कहपपेत् ।

गुदात्सार्थान्बुरा सा तु महरया चिक्रम्मणि।
समग्रों छइयते चाई़्बेः पूर्वभागसमाशितेःः॥ ६७७॥
अयोदखा|डुलायामं पदें तस्य मछछयते।
परभागस्थितं सरिद्ये सार्धभाँगं पहखयते ॥ ६७८॥
जानुभागो हि भागेन जन्बृमूलं च भागतः।

कूर्चिकों च तृः पार्णिः भ्रत्येकं ज्यद्नुळ्य मतमें।
पूर्वपदैगता पार्णिभूर्मिम्दून्रेण घहिता॥ ६८०।।
भूमिस्नं परित्युज्य कनिष्ट माध्र्या भवेत्व।
भृमिम्बत्न परित्यु्य परपार्णिणीवियीयते ॥ ६८? ॥
सार्थगोल्रकमानेन चिचर्करंविशारदँः।

 ईह्क़। ९ $F$ ता। १० B. $F$ मतो। ११ $D$ दे ग। १२ $D$ शं।

पश्न्नान्नुलककृतायामे: शिल्पिभिः परिकलिपतैं:।
 अद्नुल्रन्तरिता कार्या पराङ्ठुष्टेन गूह्टिता।
तर्जनी मध्यमानाम( मा ) कनिष्ठा च क्रमादिमाः ॥ ६८४ ॥
उंपर्युपर्पर तिष्ठन्त्यः कल्प(ल्य)न्ते चार्धरुपतः।
एवं द्यंर्धन्रमा वृत्तिर्विंस्तारेण निखूपिता । ६८५।।
लम्बसूत्रं पुरक्कृत्य तिर्यक्सूत्रानुसारतः।
इति सामान्याचित्र्रक्किया
स्थानकानाश्व वृत्तीनां यत्र्रमाणं निरूपितम् ॥६८६॥
तदन्तरपमांणेन व्यन्तराणि भवन्ति हि।
नवभेदपभिन्नानां स्थानकानां बिनिर्णयः ॥ ६८७ !!
आयुधानां विपर्यासाच्चतुर्वापि च बाहुछु।
जगन्नाथस्य वक्ष्यन्ते चतुर्विरातिमूर्तयः॥ ६८८॥
भादक्षिण्येन बोद्द्वव्या चतुर्विशतिमिर्तयः।
अधोह्स्तऋमेणादौौयैयैवक्षरसंज्ञया।॥ ६く९॥
अवरिष्ट्मधोबाहोश्नत्यंर्थ नामवाचकम् ।
पाधान्यं व्यअनेष्ठेव दीर्घानुस्वारयोर्बहिःः॥ ६९०॥
छन्दसः पूरणार्थाय कचिदावंघं भत्रुप्यते।
पराचंके शपंगाना गाचरंमा चगापगो॥ ६९? ॥
गोपरांवि चरांपाम पागचत्रि शचागवा।
पंचंगभी गचंपाहु रापचाप पशागदा ॥ ६९२ ॥
गशापाशं(सं) गशाचंवा चशगाप चगाशानि।
चँपारंपु पगाचा(रा)धो चंपागोनृ गपाचतुः ( चु )॥ ६९३ ॥
पाचरांज शगार्चोपे शोचपाह् श्रापक्षे।
चतुर्वाहुुद्युताः सर्वाः मूर्तयः परिकीर्तिताः ॥ ६९४ ॥
इति केरावादिचतुर्विरातिमूर्तिमेदाः।
१ $D$ मा। ₹ $D$ ता। ३ $D$ ल्प। ४ $A$ घर्धालक्कमा हृत्तिं। ४ $A$ वोढ०। $\& A$ चं। ० $B . F$. व! \& F वोरो।९ A क्ष।

अष्टबाहोर्टरेर्मूर्तेरायुधानि वदाम्यह्म ।
नन्दकश्न गदा बाण(:) पन्म(ंन्य)दक्षिणबाहुषु ॥ ६९३ः॥
शाब्बो धनुस्तथा चक्रं खेटकं वामबाहुषु।
त्रिविक्रमो नृर्सिंद्वश्य द्राताल्रौं पकीर्तितौ।। ६९९॥
वामनः सप्रतालस्तु विपमूर्तिहेंरिच्छविः।
कण्णाजिनोपवीती ₹्याच्छन्री धृतकमण्डलुः॥ ६९७ ॥।
कुण्डली शिखया युक्तः कुण्जाकारो मनोहरः।
श्रीरामश्य वराहश्य दशतालावुदाहृतौ॥ ॥९८॥
रामस्तु द्विभुजो लेख्यः रारचापघरो विशुः।
नृवराहं भवक्ष्यामि स्रकरास्येन शोमितम ॥ ६९९ ॥
गदापद्मधरं यात्रीं दंष्ट्रग्रेण सम्नुद्धताम् ।

नील्रोट्पल्जरां देवीमुपरिष्टत्मकल्पते( येत्)।
दक्षिणं कटिसंस्थं च बाहुं तस्याः भकल्पयेत् ॥ $७ 0$ १ ॥
कूर्पृष्ठे पदं चैकमन्यन्नागेन्द्रमूर्धनि।
अथवा स्सकराकारं महाकायं कचिह्धिखेख् ॥ ७०२॥
तीक्ष्णदंश्र्रा्र्योणास्यं स्तब्धकर्णोे्चिरोमकम् ।
नरसिंहाक्कितिं बक्ष्ये रौद्रसिंहमुरेक्षण(णा)म् ॥ ७०३॥
भुजाष्टक्तमायुक्तं(क्ता)सतँबध पानसयत्पभुम् (पीतसटापभाम्)।
हिरण्यकशिशुं दैत्यं दारयन्तीं नखाएकर้ँः ॥ ७०४॥
ऊर्वोंपपरि विन्यस्य खड्गयेटकधारिणीमूँ ।
तस्यान्ज्मालां निष्ठृष्य बाहुयुग्मेन विभ्रतीम ॥ ७०५॥
आकारं पुरुषस्यैन धारयन्ती मनोहराम्।
अधःस्थिताभ्यां बाहुभ्यां धा(दा)रयन्तां पकल्पयेत् ॥ ७०६ ॥
 F णी। F नी।

ऊर्घ्वस्थिताभ्यां बाहुुम्यामान्ज्रमालां तु बिभ्रतीम्। मध्यस्थिताभ्यां बाहुभ्यां दक्षिणे चक्रषङ्षजे।। ७०७॥
कौमोद्कीं तथा शाखं बाहुुम्यामभिवामतः।
नीलोत्पलद्लच्छायां किंवा चद्पकस्रभाम् ॥ ७०८ ॥
तपकाश्न्नसड्सारां बालार्कस दृ्रीं लिखेत्।
आसीनं द्विसुजं देवं मसन्नवदनेक्षणण् ॥ ७०९ ॥
श्वेतफफटिकस ङ़ाइं चतुर्बाहुम मथापि वा।
आजानुलम्विनौ बाहू कर्तन्यौ तत्र दक्षिणौं। ७? ०॥
समीपे कल्पयेच्चं वामे शांबं समीपतः।
ऊर्ध्वस्थिताम्यां बाहुभ्यां दक्षिणं(ण) पश्चंक्रं(पङ्कणनं)न्यसेत् ॥ ७?१॥
वामे" बाहौौ गदा़ा रक्यां लिखेचित्चविशारदः ।
तथा त्रिविक्रमं बक्ष्ये बामपादेन मोदिनीम् ॥ ७१२॥
आकामन्तं द्वितीयेन साकल्येन नभस्तलम् ।
ऊर्ध्वपादसमीपस्य वामनं दीनलोचनम् ॥ ७१३॥
आलिखेत समीपस्थं बालिं शृ(भृ) न्नारधारिणम्।
तस्य बन्धं पक्रुर्वि्ति(वैन्तं) गगनान्तं पकल्पयेत् ॥ ७१४ ॥
मत्स्यावतारिणं देवं मत्स्याकारं पकलपयेत्।
कूर्मावतारिणं देवें कमठाकृतिमालिखेत् ॥ ७९५॥
लिखेचतुर्पुखं देवं चतुर्वान्दुं भुभेक्षणम्।
रक्तक्ठ०डलसंयुक्तं लं्बकूर्चोपवीतिनम् ॥ ७१६॥
कणणाजिनधरं देवं भुक्कास्बरविराजितम् ।
दक्षिणं वरदं हस्तं तथन्यं ${ }^{3}$ स्तु(सु)वधारिणम्॥ ७१७॥
कमण्डत्रुधरं वॉंमं तथन्यं संयुतं स्रुँच(सुचा)।
बिम्राणं चतुररो वेदान् पुरतश्नास्य विन्यसेत् ॥ ७१८॥

[^17]वामे पार्वे तु साविन्रीं दालिये तु सरखबतीम्।
अज्यस्थालीं पुरोभागे महीर्वींध्द्ध समन्ततः॥ ७१९॥ ॥
हंसारूं ल्येखेत्कोंवि क्वचिच कमलगसनम्।
सष्टरं सर्वल्डोकानों ब्रह्माणं परिकल्पयेत् ॥ ७२०॥
मद्वादेवं भवक्ष्यामि यथा लेख्यः खा भितिषु।

उन्नतांसो मश्राबनहुँ कमलायतलोचनः।
द्वीपिचमपरीधानो हृत्तनह्धेरमण्डलः ॥ ७२२।।
केयूरहारसम्पन्नः काटिसूश习习习习ान्वितः।
नवेन्द्रुकल्रिकानान्तजटाजूटविराजितः ॥ ७२३॥
इन्दुमू（शू ）ल्यव्चिनेन्र्（今）गनागाभरणभूषितः।
घघृ्वष्षदेग़ीयो नीलकण्ठो मनोहरः॥ ७२४।।
कुण्डली पीनगण्डः स्यादष्षमिर्बहुमिंयु्युतः।
दशामिब्बह्डुमिर्वाथ थुजैः पोडईזभिः कचित् ॥ ७२५।।
अष्टदइस्रुजः कापि चतुर्बाहुरुरापि वा।
तेषु शस्त्राणि वक्ष्यामि भुजेषु च यथाक्रमम् ॥ ७२६ ॥
अक्षमाल्रामसिं शार्कि द्डं शूल्र्रं च दक्षिणे।
खट्वाज़ं भुजगं चैव कपालं खेटकं तथा॥ ७२७॥
घरदं च तथा हस्तं वामभागे निवेशायेत्।
गजासुरवधे नाख्ये बाहुुमिर्देशभिर्युत्यःः॥ ७२८॥
पुरत्र्यस्य दहने स्रुजैःपोऽशामिर्युतः।
बाणश्थक्र गदा चैष दक्षिजेर्येंधिक भवेत् ॥ ७२९ ॥
धनुक्षैव तथा घण्टा शाब्दो वामेडधिकं भवेत्।
द्श पूर्व भुजाः पोक्रा：पोडखौनं निरूपिताः ॥ ७₹०॥
च्वच्छन्दभैरवाकारे बाहवोऽष्षाद्शा स्मृताः।
डमरं च तथा शान्ढुरमंधिकं तत्र कल्पयेत् ॥ ७३？॥

न्रिशूलं डमरं चैव वरदं चाक्षिमाल्लिकाम्।
चतुर्बाहोंमझंशास्य शान्तमूर्तेः समालिखेत्।। ७३२॥
अन्यास्तु दशहस्तस्य भवेयु्युर्हेतयः क्रमात।
अष्टबाहोर्महेशस्य न स्यातां खड्ग खेटकौ।। ७३३॥
अर्धनारीश्वरो देवः कथ्यते लक्षणान्वितः।
दाक्षिणं पुरुषाकारं वामं योपिन्मयं वपुः॥ ७३४ ॥
त्रिशृलं दक्षिणे हस्ते वामहृते च दर्पणम्।
उत्पलं वा भकुर्वीत केयूरवलयान्वितम् ॥ ७३५॥
दक्षिणे श्रवणे नागं बामे कर्णे तु कुण्ल्रम्।
जटाभारो दक्षिणे स्यादर्ध(ŋ)चन्द्रार्धभूपितः ॥ ७३६॥
कुन्तर्लं कबरीभारं वामभागे तु विन्यसेत्।
ललाटे लोचनस्यार्ध तिलकांष्ष पकलपयेत्।। ७३७।।
विशालं दक्षिण्ं वक्षो वामें पीनपयोधरम्।
द्वीपिचर्मपरी|धानं कटिस्तून्नन्नयान्वितम् ॥ ७३८॥
देवस्य दक्षिणं पादं पद्मस्योपरि कल्पयेत्।
तस्योंज्च च तथा वामं नुपुरालक्क्तं लिखेत् ॥ ७३९ ॥
नरनारीमयं देवेपेवं चित्रे पकल्पयेत्।
उमामहेश्चरस्यापि खवरूपं वर्य्यतेऽध्रुना॥ ७४०॥
द्विभुजं वा चतुर्बाहुं जटामण्डल्रमण्डितम्।
त्रिनें्रं पार्वतीस्कन्धविन्यस्तैककरं कुचे ॥ ७४?॥
करं द्वितायं सन्यें तु शुल्रमुत्पळकं लिखेत्।
घामं पद्यासनं पादं दक्षिणं किश्चिद्शि्चितम् ॥ ७४२ ॥
एवमेन्द्दुसंस्थाने निविष्टं शाङ्रंश लिखेत्।
वामोरुवर्तिनीं देवीं हरवक्चावलोकिकीम् ॥ ७४३॥
स्पृशान्तीं देवदेवस्य वामांसं लीलया लिखेत्।
दक्षिणीँ करजैः ₹कन्ं स्पृशन्तीं कुक्षिमेव चा ॥ ज४४ ॥


उत्पलं वामहस्तेन दर्पणं वापि विभ्रतीम्।
जयां च विजयां पार्श्वे गणेशं षण्मुखं लिखेत् ॥ ७४५।।
उमामहेश्वरस्यैवं स्वरूपं परिकीर्तितम्।
देवं हरिहरं वक्ष्ये सर्वपातकनाइनम् ॥ ७४६॥
दक्षिणे राड्लंखस्यार्धमर्ध विष्णोश्व वामतः।
बालेन्दुभूषितः कार्यो जटाभारस्तु दक्षिणे।। ७४७।।
नानारत्नमयं दिव्यं किरीटं वामभागतः।
दक्षिणं सर्पराजेन भूषितं कर्णमालिखेत् ॥ ७४८।।
मकराकारकं दिव्यं कुण्डलं वामकर्णतः।
वरदो दक्षिणो हस्तो द्वितीयः शूल्भृत्तथा। ७४९॥
कर्तव्यौ वामभामे तु राइन्वचक्रधरौ करौ।
दक्षिणं वसनं कार्य ड्वीपिचर्ममयं श्रुभम् ॥ ७५०॥
पीताम्बरमयं भेव्यं जघनं सव्यमालिखेत ।
घामः पादः भकर्तर्यो नानारत्नविभूषितः ॥ ७५? ॥
दक्षिणाश्ट्ञिः भकर्तव्यो भुजगेन्द्रेण वेप्टितः।
सुधांगुपवलः कार्यः शिवान्रभागो विचक्षयैः।। ७५२ ॥
अतसीपुणुपसङ्ञाईो विण्णुभागो विरच्यते।
विलिखेत्त षण्तुखं देवं मयूर्वरवाहनम् ॥ ७५३॥
परुणादित्यसड्भाशं बालाभरणभूंपितम् ।
स्थानीये खेटके बापि कुमारो लिख्यते सदा॥ ७५४ ॥
भुजन्द्यादश क्रुर्वांत खेटके चतुरो भ्षुजान्।
प्रामे बैने द्विबाहुः क्स्याह्धेखन्नीयो विचक्षणःः॥ ७५५।।
घक्रःः घड्यिरेपेतो वा मुखेनेनैकेन वा युतः,
दक्षिणं निंद्नगं पारिं करदं वाडभयं लिखेत् ॥ ७५६।।


शार्क्ति पाइमासिं बाणं शूल्ं चेत्युत्तरोत्ररम्।
पताकों कार्मुंक कुर्यात्वेटकं सुप्टिन्चनम्॥ ॥५७॥
भस्टां तर्जनीं पाणी ताम्रचूडं चे चामतः।
अभयो वैँदो बैको द्वितीयः खड्गभृृ्करः॥ ७५८।।
दक्षिणें ${ }^{\text {a }}$ वामतः शाक्ति(ः) पाइो वा कुक्कुटोडपे वा।
द्दिसुजस्य क्रुमारस्य कर(रे) शाक्तिर्विधीयते॥ ७५९ ॥
दक्षिणे वामतः कार्यस्ताम्रचूडधरः करः।
इति स्वामिकार्तिकलक्षणम्।
विनायकस्य वक्ष्यामि मूर्तिं चिच्रोपयोगिनीम् ॥ ७६० H
गजबक्रां त्रिनेत्रां तां चतुर्बाहुँ महोदराम्।
भगैैकदन्त्तंयुक्तां स्तब्धकर्णां समालिखेत् ॥ ७६?॥
नागोपवीतिनीं पुष्टों पीनसकन्धाह्रिपाणिक्राम ।
भग्नदन्तधरम्नैकमन्यमुत्पळसंयुतेम् ॥ ७६२ ॥
दक्षिणे विलिखेद्वामौ सक्ठठारसलड्डुकौ।
पार्ग्वे सिद्धिक्ुद्धिभ्यामधस्तादाखुनान्वित( ता )म् ॥ ७६३ ॥
आसीन( ना ) मुत्तमे पीठे सिन्दूरारुणविग्रद(हा) मे।
इति गणेहामूर्तिः।
अक्ष्ये कात्यायनीं देवीं शिवनारायणात्मिकाम् ॥ ७६४।।
बाहुमिमिद्दाभिर्युत्तां जटामुकुटमाण्डिताम्।
लोचनत्रयसंयुक्तामर्धेन्दुकहतरोखराम् ॥ ७६५॥
अतसीपुष्पसच्छायामिन्द्वीवरद्लेक्षणाम् ।
पीनोन्नतकुचाभोगां तनुमध्येन ंशोमिताम् ॥ ७६६॥
त्रिभद्ज़ैस्थानसंस्थानां महिषासुरमद्दिनीम्।
त्रिशूलं दक्षिणे खदं चक्र शर्क्तिश वरं तथा॥ ७६७॥
 $<\mathrm{D}$ कमू 19 A ता। 90 A ज़ी। ११ F दे। १२ D किधरं।

अधधज्येकार्मुंक वामे पारामङ्ढ़ुशखेटकम्।
घण्टां वा परगुं वापि धारयन्तीं समालिखेतेत् ॥ ७६८॥
अधस्तन्माहिषं तस्यार्थिछन्नर्र्रीवं समालिखेत्।
छिन्नस्थानं(न) समुत्पन्नं खड्गखेटकधारिणम् ॥ ७६९॥
हृदि शूलेन निर्मिन्नं रुधिरारणविग्रहम्।
भबद्धं नागपारेन भ्रुकृटीभीषणेक्षणम् ॥ ७७०॥
नाभेरुर्ध्व विनिष्कान्तं दाँरणं प्रुरषं लिखेत्।
दक्षिणं चरणं देव्याः सिंहपपषपष्ठ परिष्टितम् ॥ ७७? ॥
उच्चुड्ग मश्चितं वामं महिषस्योपरिस्थितम्।
इति कार्ग ( कात्यायनी ) मूर्तिःः
सुरराजं पवक्ष्येऽहमैरावणसमाश्रितम् ॥ ७७२ ॥
किरीटकुण्डल्रधरं भुजदूपयसमन्वितम् ।
कुलिशं दक्षिणे पाणौ वामहस्ते तथोत्पलम् ॥ ७७३॥
दिव्यरतनविभุषाब्यं दिव्यचीनांगुकैर्युत्यम्।
छग्रचामरधारिग्यः स्तिर्यःः पार्वें च कल्पयेत् ॥ ७७४।।
सिंहासनस्थमथवा लिखेखद्रन्धर्वसंयुतम्।
इन्द्राणीं वामतस्तस्य लिखेदुत्पल्लॉँरिणीम् ॥ ७७५॥
दिव्यश्टङ्गनरसंयुक्तामिन्द्रवक्रावल्रोकिनीम्।
इति इन्द्रमूर्तिः ॥
वन्हेः ख्वरूपं वक्ष्यामि शुद्धकाश्चनसमभम् ॥ ७७६॥
अर्धचन्द्रासनगतं रक्तवस्त्रविराजितम्।
लोहितंत च भकुर्वीत बालार्कसमतेजसम् ॥ ७७७॥
युक्तं यज्ञोपवीतेन लम्बक्वरनेंन शोभितम् ।
मेषपृष्ठंस्थितं देवं भुजद्वयसमन्वितम् ॥ ७७८॥

[^18]दक्षिणे त्वक्षसूत्रं स्यात्करे वामे कमण्ठब्रम् ( तुः )।
स्वाहादेवी तु त्पापर्श्व कुe्बुमेन विलेपेता॥ ७७९॥
अरणुरग्वैर्मर्ण्या हेखेख्या माणिक्यभूपिता।
कुण्डस्थो वा भकर्तन्यो हव्यवाहो विचक्षणँः॥ ७८०॥
ज्वालाभिः सत्तभिः शीषें शोभमानो महान्युतिः।
इति अद्विमूर्तिः।
पितृराजं भृष्ष्यामि नील्राब्ञनसमचछविम् ॥ ७८? ॥

महामहिपमारहं सिंहासनमधापि वा ॥ ७८२ ॥
मुत्युना चिच्गुप्रेन पार्व्वयोखपरोभितम्।
करालैः किड्बसँैैैव सुरासुगणैप्तथा ॥ ७८३ ॥
धार्मिभेः पापििभैक्वे सेन्यमाने निर्न्तर्।
इति यममूर्वि:।

नरयानसमाइहं ंक्षोमिर्बहुार्मेंतम्।
कालमेष (घ)समाभासं खङ्ग खेखकधारिणम् ॥ ७८५ ॥
पीतस्ब्रपरीधानं स्वर्णभूपणभूपितम्।
इति राक्षसेन्द्रमूर्तिं।
जलेंयें नर्णायिष्यामि कुन्द्रहेन्दुसममम् ॥ ७८६ ॥
पाशप््बजहहतं च मकरस्योपरिस्थितम्।
जुर्काग्वरपरीधानं दिव्यरत्नकिरीटिनम् ॥ ७८७॥
पुयुक्षस्पलन्यन्ततारहारविभूपितम्।
इति वरणमूर्ति:
समीरणं भवष्ष्यामि धूम्रं हरिणवाहनम् ॥ ७८८ H

[^19]चित्राम्बरधरं देवं चित्ररत्नविभूषितम्।
वरदं दक्षिणं हस्तं वामं युक्षं पताकया॥ ७८९॥
बिभ्राणं कुण्डलोपेतं किरीटवरधारिणम् ।
इति बायुमूर्ति:
हरामिन्रं भवक्ष्यामि दिव्यह्वारविभूषितम् ॥ ७९०॥
किरीटक्षण्डल्युतंतं श्चेताम्बरविशाजितम्।
नरयुक्तविमानस्थं गदापाणिं वरपदम् ॥ ७९१ ॥
महोदरं महाबाहुं गौरवर्ण मनोहरम्।
अष्टाभिर्निधिमिर्युक्तं द्रवविणन्यग्रपाणिमिः॥ ७९२॥
समन्ताट्नुह्वकैर्युक्तं चित्रकर्मणि लेखयेत।
इति कुनेरेमूर्तिः।
ईरानं सम्भवक्ष्यामि शरदद्र्रसमपभम ॥ ७९३ ॥
जुभुं वृषभमारूं बालेन्दुकृतरोखरम्।
जयमड्गल्लभूषाढयं लोचनत्र्यभूषितम् ॥ ७९४॥
त्रिशूलपापणिं वरदं ं्याम्रचर्मां्बराद्टतम् ।
फणिकुण्डल्रूपूषाज्यं नागयझ्ञोपवीतिनम् ॥ ७९५॥
लिखेदेवंविधं देवं चित्रके चित्रकोविदः।
इति ईंशानमूत्ति:
मातुणों लक्षणं वक्ष्ये ब्रह्माणी वैष्णवी तथा।। ७९६॥
माहेग्वरी च कौमारी वाराही वासवी तथा।
ससमी नारसिंह्ही च तत्तदूपायुधैः समाः ॥ ७९७ ॥
तत्वद्वाहनसंयुक्ताः कर्त्यव्या मातरो बुधैः।
वीरेंब्वरो विधातन्यो मातॄणामग्रतस्तथा॥ ७९८ ॥

वीणात्विशूल्हह्तश्तश तृषारूहो जटाधरः।
इति मातृकावर्णनम्र
श्रियं देवीं पवक्ष्यामि नचयौंवनशालिनीम् ॥ ७९९॥
सुलोचनां चारुवक्तां गौराड्गीमरुण|धराम्।
सीमन्तं बिभ्रतीं भीर्षे मणिक्कण्डलधारिणीम् ॥ 600 ॥
श्रीफलं दक्षिणे पाणौ वामे पन्मं तु बिभ्रतीम्।
श्वेतपासनासीनां क्वेतवस्त्रविभूषिताम् ॥८०१॥
कम्धुकाबद्धगात्रीं च मुक्ताहाराविभूषिताम्
चामरैर्वीज्यमानां च योषिद्दयां पार्व्वयोो्द्वयोः ॥ く०२।।
सामगैस्तोष्यमानां ( णां ) च भृङ्गारसलिलोल्करैः।
इति श्रीमूर्तिंक्षणम्य।
नागानां वक्ष्यते रूपं नाभेखूर्व्व नराकृतिः॥ ८०३॥
सर्पाकारमधोभागे मस्तकें योगमण्डलम्।
एका फणा उ्रयो वापि पश्व वा सप्त वा नव ॥८०४॥
द्विजित्वास्ते विधातव्याः खङ्गचर्मघरौ करौ।
इति नागमूर्तिः ।

किरीटदुणुण्डलोपेता क्र्रदंश्ष्रा भयानका ॥ く०५॥
नानाइस्स्रधराः कार्याः दैत्याः सुरगणद्विषः।
दानवा विक्ठताकारा भ्रुकुटीकुटिलाननाः ॥ ८०६ ॥
किरीटेन च कुब्जेन मणिडताः रास्त्रपाणयः ।
दंब्र्राकरालवदना भ्रुक्रुटीक्रुटिलेक्षणाः ॥८०७॥
नानारूपा महाकाया नानाइस्त्रधरास्तथा ।
कुँटिलाः कष्णमेघाभाः स्थूर्रबाहुमहोद्राः ॥ ८०८ ॥
उत्फुल्धा नासिका कार्या हेखने चित्रकोविदैः।
अत्यर्य कृशकायास्ते चर्मास्यिस्नायुविग्रहाः ॥ e०९ ॥
हस्वकीर्णशिरोजाः स्युः पिशाचाश्थित्रकर्मणि ।
इेदक्षा एव वेताला दीर्घदेहाः कहोदराः ॥ e?०॥

कपिकैर्मूर्धैर्युक्ता लेखनीया मनीषिमिः।
इति दैत्यदानवापेशाचवेतालम्रूर्तयः।
क्षेत्रपालो विधातव्यो दिग्वासा झंण्टिभूषितः ॥ ८?? ॥
कुत्तिकां डमरूँ बिभ्रद्दक्षिणे तु करद्वये।
वामे शूलं कपालं च मुण्डमाल्रोपवीतिकाम् ॥ । ८१२॥.
करोटी
इति क्षेत्रपालमूर्ति:
वक्ष्ये मनसिजं देवमिक्षुचापधरं तथों ॥८?३॥
पश्नुष्वपमयान्वाणान बिभ्राणं दक्षिणे करे।
हरितं लोहितं वापि दिक्याभरणभूषितम् ॥८१४॥
किश्वित्कुटिलसंस्थानं पुष्पमाल्राभिचारितम्।
पीति वस्त्रं वसानं च वसन्तेन समन्वितम्॥८? ८१ ॥
नानाकुसुमूूपेण कड़ोलीपन्रवाससा।
दाडिमीकर्णपूरेण कण्ठे बकुल्रमालिनां (नम्) ॥८३६॥
चँम्पकैः स्वर्णसझ़ायैः कृतशेखरमालिन्रा ( नम्) ।
पार्ग्वे चाभ्वमुखः कार्यो मकरघ्वजधारकः ॥ ८ई७॥
भीतिर्देक्षिणभंगेड़स्य भाजनोपसकरान्विता।
बामभागे रतिः कार्या रन्तुकामा निर्न्तरम्॥ ८?८॥
शार्या तु सारसैयुय्ता वापिका नन्दनं बनम्।
इति कामदेवम्मूर्तिः।
रक्तवर्णों महातेजा द्विबाहुः पद्मभृद्रविः ॥ e१९॥
सशभिस्तुरैग्रुर्ते सप्ररज्जुसमन्विते।
एकचஆं रथें तिष्ठन्पोंदाक्रान्तसरोरहः ॥ ८२०॥
माणिक्यक्रुण्डलोदारः पन्मरागकिरीटकः।
रफ्काम्बरषरो रम्यः सुव्यक्ताड्गो मनोहरः ॥ ८२? ॥
१ $A$ रुप्टि $B$ कु $D$ कुल। ₹ $D$ कम्। ₹ $D$ टिनी $1 \times D$ लोक्रग। १ $B D$ सदा। \& $D$ ना। ० $A$ पद्यं। $6 B$ ल्या। $9 A$ वामे। १० $F$ न्प।

पादौ तस्य पकर्त्व्यौ सुमहत्तेजसा वृतौ।
अनूरूः सारथिः कार्यः पतीहार्रौं च पार्व्वयोः ॥ ८२२॥
दण्डपिड्गन्हनामानौ खङ्गयेटकधारिणौ।
धाता च लेखनीहसतो जगत्कर्मविलेखेखकः ॥ ८२३॥
कार्यों भाज़ुसमीपस्थश्निन्रकम्मविशारदैः।
इति सूर्यमूर्तिः।
चन्द्रश्थिन्रे विधातन्यः श्वेतः श्वेताम्बरापृतः ॥ ८२४॥
दशश्वेताश्वसंयुक्तमारूढः स्यन्द्नं ग्रुभम्।
द्विभुजो दक्षिणे पाणौ गदां बिम्रत्पृषोदर्राम् ॥ ८२५॥
वामस्तु वरदो हचतः शशाड़्स्य निरूप्यते।
इति चन्द्रमूर्तिः।
धरापुत्र्य वक्ष्यामि लक्षणं चित्रकर्मणि ॥ ८२६॥
चतुर्भुजो मेषगमश्षाङ्गारसद्राद्युतिः।
दँक्षिणं त्वैर्द्रगं हस्तं वरदं परिकल्पयेत्त्र ॥ ८२ ॥
ऊर्ध्व(घंण्व) शाक्तिसमायुक्तं वामौ शूल्रगदाधरौ। इति भौममूर्ति:।
सिंहारूंब बुधं অक्ष्ये कर्णिकारसमपभम् ॥ ८२८ ॥
पीतमाल्याम्बरधरं ₹्वर्णभूषाविभूषितम्।
वरदं खड्गसंसुक्तं खेटकेन समन्वितम् H C२९॥
गदया च समागुच्तं बिभ्राणं दोश्यतुष्ट्यम् ।
इति बुधमूर्तिः।
पीतो देवगुरुर्लेख्यः श्रुभ्रेश्न भूगुनन्द्दनः ॥ ८३००॥
चतुर्भिर्बाह्डुमिय्युक्तथ्रित्रकर्मविशारदैः।
घरदौौ साक्षसूत्री च कमण्ड्डुधरौ तथा ॥ ८३? ॥

[^20]दण्डिनौ च तथा बाहू विभ्राणौं परिकल्पयेत्। इति गुरुनुक्रमूर्ति: ( तीं)।
सौरिं नीलसमाभासं गृध्रारूढं चतुर्भुजम् ॥ ८३२॥
वरदं बाणसंयुक्तं चापरूल्रधरं लिखेत्। इति शानिमूर्तिः।
सिंहासनगतं राहुं करालवदनं लिखेत् ॥ ८३३॥
वरदं खड्न संयुक्तं खेटहूलुधरं कमात्।
इति राहुमूर्ति:।
धूम्रादिबाह्वः सर्वे वरदाश्न गदाधराः ॥ ८३४॥
गृध्रपृष्टसमारुढा लेखनीयास्तु केतवः।
इति केतुमूर्तिः।
ग्रहाः किरीटिनः कार्या नवतालपमाणतः ॥ ८३५॥
रत्नकुण्डलक्रकेयूरह्हाराभरणभूषिताः।
चित्रकर्मोपयोगार्थ हयलक्ष्म भवक्ष्यते॥ ॥३६॥
आयामाच तथोत्सेधाद्विस्तांरात्परिणाहतः।
मुखं तालत्रयं पोक्तमायामेन भ्रमाणितम् ॥८३७॥
तन्मध्यवर्विनो वक्ष्ये पदेशान्मात्रया मितान्।
वर्तुलं मस्तकं कार्य षडद्नुल्रमितं बुधैः ॥ ८३८॥
अज्नुळं कर्णमूल्रन्तदु(स)त्सेधेन व्यवस्थितम्।
कर्णमूल्डान्तथा कर्णौं कार्यावष्टाङुल्राहि(य)तौ॥ ॥३९॥
नागवल्धीदल्र्यखौ चतुरद्बुलविस्तृता।
कर्णमूलक्य नेत्रक्य मष्यं कार्य नवाहुलुलम् ॥८४०॥
नेत्र्स्य भागे दैघ्र्यं स्यात्सार्घद्वचन्तुल्रविस्तृतुम्।
भ्रुतौ दूचद्धुलॉविस्तारे दैर्घ्येण तु षडन्नुले ॥ ८४१॥
भ्रुवोर्मघ्यददेशास्तु द्वादशाङु़ुलसम्मितः।
घडद्धुलं भवेद्भालं केशान्ते मध्यदेशतः ॥ ८४२॥

अम्टाङुलं ततश्थाधो द्वादशाएुल्रविस्तृतम् ।
एकस्तालो भवेद्दैर्घ्यं ललाटस्य भमाणतः ॥ ८४३॥
नयनाव्रण्डविस्ताशः घोडशाद्తुल्हसम्पितेः।
नासावंशश्य（स्य）दैध्यं स्याच्चतुरन्नुलसम्मितम्॥ ॥४४॥
विस्तारसज्य ज्ञुल：पोक्तो नासिका चतुरङुल्रा।
नासापुटस्य विस्तारो द्वृचन्नुलः परिकीर्तितः ॥ ८४५॥
पुटयोरन्तरं भोंत्तं मूर्द्धभागे घडद्नुल्रम् ।
एको भागस्त्वधोभागे तत्र रेखात्रयं भवेत् ॥ ८४६॥
तस्याधः पोधदेशः स्याचतुァ Еुुर्रमायतः।
चतुरद्ञुलविस्तारः पीनत्वं चतुरद्बुलम् ॥८४७॥
मुख़ंराजे（ः）पुटस्यापि मध्यं स्यानतुरन्तुलम्।
मुखरेखाबहिर्भांगे हतुः स्याचतुरद्धुला ॥く४く॥
चिबुकं तत्र कर्त्यं पश्वाद्ञुलुमितं बुधैः।
पोचश्न（थाच）स्कपर्यन्तमास्यरेखा स्वराद्जुला॥ ॥४९॥
मस्तकात्कीकराखां（ खं ）वा चतुस्ताल्रमितें भवेत्।

एको भागो भवेन्मध्यं पान्ते（न्तो ）मैध्यमितो भवेत् ।
कुतकेसरकः ₹कन्घः कर्तव्यः कीकसावर्धि ।। ८५？॥
कीकसायाँ तथा कार्योः केसंरा दैर्घ्येशालिनः।

तराड्गिता घनाः स्स्रिज्राः क्लेक्षेणाः कार्या मनोहराः।
निगालंद्वांस्पपर्यंन्तं ग्रीवानलक्रीर्घिता। く५३॥
तालद्वितयमाख्याता तद्विस्तारोऽङ్लुल्रयम्।
₹कन्धमूलपरीणाहः घड्नालाश्याङु़ुलद्दूयम् ॥८५४॥

[^21]
# एकन्धमध्यपरीणाहथधतुष्पश्वाशदङुलः। <br> ग्रीवासन्धिपरीणाइस्तिताल्रश्न नवाहुल़ःः ॥८५५॥ <br> वक्ष्ये(क्षो)देश्रस्य विस्तारो द्वादशाङुल्लसम्मितः। <br> अष्टाद्शाङ్ुलंलं दैर्घ्य वक्षोदेशस्य कल्पितम् ॥८५६॥ <br> कक्षाकीकसयोर्मध्यं द्विचत्वारिंगदङ्जुल्रम्। <br>  <br> बाहुमूल्रपरीणाहस्त्रिंदद <br> बाहुुमध्यपरीणाहो वितसित्वदूयवेप्टनः ॥ く५८ ॥ <br> बाहुपान्तपरीणाहो भवेदृ्षद्देशाहुल्रः। <br> जढ्वायाश्य परीणाहो द्वादशाइनुलसम्मितः॥ ८६९ ॥ <br> पलिह्स्तस्य दैद्घं्य तु पउद्धुलमुदीरितम्। <br> पलिह्हस्तपरीणाहो मवेदष्टदशाद्धुलः ॥८६०॥ <br> कुष्टिकाया मवेद्दैर्ध्य घडद्नुल्रमुदीरितम्। <br> कुष्ट्किकायाः परीणाहो द्वादशानुलस्मस्मितः ॥८६?॥ <br> खुरारदैद्घं समुद्दिष्टं षडद्नुल्रमितं बुधैः। <br> भवेत्खुरपरीणाहो विंशत्यडुुलसम्मितः ॥ ८६२॥ <br> पृष्पदोऐो दैर्यं च चतुस्तारमुदाहात्तम्। <br> कक्षादेशपरीणाएः सप्ततालो दशाब़ुलः ॥ ८६३॥ <br> मध्यभागपरीणाएः शताहुक्रुमितो भवेत्। <br> रन्ध्रस्थाने परीणाहः सप्तालो देंशाड़ुल्लः ॥८६४॥ ॥ <br> रन्ध्रोपरन्त्रयोर्मध्यं विंशत्यद़ुल्रमायतम् । <br> त्रिकस्थानस्य विस्तारो द्विगुणैः षोडशाड्नुणैःःः ८६५॥ <br> जघनस्य तु विसतारः घट्च्त्वारिंददद्डुलः। <br> पुच्छमूलं भवेदागो नाहेन दूदादशाङ్ुल्रम् ॥८६६॥ 

वर्तिकादैर्य्यमाख्यातं विंशत्यद्नुल्रसम्मितम्। तत्र बालाः भकर्तन्याश्रमरीपुच्छसन्निभाः ॥ ८६७ ॥ दैघ्घ्य जननिनेन）रेहाद्ट द्वारिंशत्यद्युलं भवेत् ？

मूले तस्य परीणाएः स्याच्व्वारिंशदङ़ुल़्ले：।
सकिथमध्यस्य नाहः स्यादेकोनन्रिंशद ज्ञुलः ॥ ८६९॥
सक्भिभान्तपरीणाहस्तललद्वितयसन्नियः।
नवा｜⿸़ुल्रायता स्थूला（रा）नाहेन त्रिंशदद्बुल्रा॥ ८७०॥
उपर्ध्रान्तमारभ्यें कोशस्थानं तु तालतः।
भागार्थतो मवेत्कोशो सुष्कावष्टाद्धुन्रायतौ॥ ॥७？॥
स्थूरंयोन्बुर्द्रभागस्थे ज啟 च पलित्स्तकें।
कुष्षंके च खुरदद्द्धं लेखी｜（ख्यं）पौरस्त्यपादवत् ॥ ८७२ ii
सकन्धौर सुखं च मध्यं च कुशं कार्य पमाणतः।
वडवाया महद्वृ्कक्षो जघनं च भु़ुविस्तुम् ॥ ८७३॥
एतद्वक्षणगुद्दिष्टं वाजिनां सोमभूमुजा।
इति हयचित्रम्न।
गजस्य वक्ष्यते लक्ष्म स्त्रमानानुसारतः॥ ८७४॥
गजस्य लक्षणं वक्ष्ये प्रमाणेन प्रमाणितम्।
चित्रकर्मोपयोगाथं विचिचंच्रं चित्रवेदिनाम् ॥ ८७५ ॥
केशान्ततः समारम्य यावस्त्यात्पतिमानकम् ।
मुखं तर्कथितं तर्ज्ञैर्गजानां चित्रवेद्दिभिः ॥ ८७६॥
ऊर्ध्ं के दान्ततः शीर्ष यावक्कुम्भसमुद्धवः।
शीर्षस्योपरि कुम्भौ द्बौ कर्तर्यौ कुचसन्निभौ।। く७७॥
१ $A$ जनीरोहह $B$ जनैनिरिरोहाद्वा $F$ जनैरोह। २ $A$ लो। ३ $A$ त्रि। $\gamma A$ लम्। १ $A$ म्याकाशः ： \＆$A$ याता। $\cup D$ लाया बु। $<F$ धा। $\rho F$ के। 9० $A$ हे कोचित्। ११ $D$ खें $B$ खां। १२ DF न्बो। १३ A स। १४ $\mathrm{B} D$ ज्ञानार्थ B विस्तृतम्।
वायुक्तुम्भस्य शीर्षस्य सन्धेराप्रतिमानैतः।
पिप्पल्रीदन्तवेछ्टाभ्यां वेष्टितं मुखमीरितम् ॥ ८७८॥
त्रिधा विभज्य त्रित्वालं त्रीन्भागान् परिकल्पयेत्।
त्रिधा विभज्य तदून्कं त्रितालं परिकल्पयेत्।। ८७९॥
ॠनजूनि ल्बवप(स्स) त्राणि विधेयानि त्रयोदश।
एकवाल्रविभिन्नानि चित्रकर्मविशारदैःः॥ ८८०॥
तत्तत्पमाणकान्येव तिर्यक्स्स्नाणणि कारयेत्व।
एकादरैव तानि स्युः करिणां चित्रकर्मणि॥ ८८? ॥
विंशं शैनं समुद्दिष्टःः कोष्ठासत्स्मून्रमध्यगाः।
तत्र सृत्रेष वक्ष्यामि पदेशान्नागसम्भवान्॥ ८८२॥
लम्बसुत्रं बहिश्टें चत्तचिछहंट्ट प्रतिमानँके।
निदाने वायुकुम्भग्रे दन्तमूले द्वितीयकम्॥ ॥८३॥
बिन्दुमघंयें मद़चिछद्र्रं(देर्) सक्कदेशे तृतीयकम्।
कण्ठे च पिप्पलीदोंशे कुम्मपान्ते तुरीयकम् ॥ ८८४॥ ॥
आसनें कर्णमध्ये च पुरोनखरपश्यिमे।
अंशेने कर्णपूरेण (च) नखरं (रे) पश्थिमे तथा ॥ ८८५॥
द्वितीये नखरे लम्मं कार्य सुंच्रं तु पश्नमम ।

सूत्रं षष्टं पकुर्वींत सूत्रन्यासविशारदः।
मध्यदैरो पयुर्ज़त लम्बस्रूनचतुष्टयम् ॥ ८८७॥
सूत्राणां दइां त्वेचं कथितं स्त्रवेदेभिभः।

एकादरां मबेत्मूंत्रं द्वादर्ं जघने स्मृतम्।
ज्रयोदरां बहिष्टा तु पुचछमूल्ले सुघट्टितम्॥ ८८९॥
लग्बसून्रक्रमो ह्येष कुज़स्य निरूपितः।
तिर्यक्म्न्त्राणि वक्ष्यामि सड्गतानि मदेशतः ॥८९०॥

१ $A$ युं $B H$ र्यु। २ $F$ त। ₹ $F$ वं। $૪ B D$ स्ता। ५ $F$ विंशतं $B D$ शाच्छ। $६ D$ हि:
 १३ $D$ रौः। १४ $D$ श्चिमं ख। १५ $A$ मो। १६ $A$ पन्च। १७ $D$ वा । १८ $A$ इ्रस्य। १९ $A$ पायात्यनका D पश्वात्पा।

मस्तके वंशापृष्ठे च सूत्रमूर्ण्व पकल्पयेत्।
वायुक्कम्भस्य शीर्षस्य सन्धौ पिप्वलिदेश्शतः ॥८९？॥
पेचके च विधातव्यं सूत्रमेतहित्टितीयकम्।
वायुक्कम्भस्य मध्ये च नेत्रकर्णदलग्राग्रतः॥८९२॥
पेचकस्याप्यधोभागे सूत्रं कार्य तृत्तीयकम् ।
मुखमध्ये सकदेरो पुच्छमस्तकसड्गनम् ॥८९३॥
चतुर्थ कल्पयेत्सूर्ं चित्रकल्पेन कोविदः।
भतिमानात्पवेष्टाच कणठांच गुदसङ्गत्तम् ॥く९४॥
पश्वमं रचयेत्सून्रं तिर्यक्सूत्र्रोंशारदः।
दन्ताग्रात्वत्सदेशाच कक्षाभागात्समागतम् ॥८९५॥
पष्टं सून्रं विधातन्यं चित्रलेखनकोविद्दैं।
पश्वतालं भवेहान्रं जठरं पश्चतालकम् ॥८९६॥
चतुस्तालं तथा पोक्तमपरं चिच्वेदेमिः।
मुख्यं च（खस्य）त्रिगुणं दैर्घ्य कर्णात्पुचछावधि स्थितम् ॥ ८९७॥
जठरेण समं गान्ं तालहीनं ततोडपरम्।
एतद्धक्षणमुदिष्टं सूत्रमानान्नुसारँतः ॥ ८९८॥
अनेनैव भमाणेन लेखनीया गजाकृतिः $\hat{\imath}$
इति गजचित्रम्।
असझ्बयाताने सत्च्वानि शक्यन्ते नैव भाषितुम् ॥くら९॥
तत्तर्दूपानुसारेण लेखनीयानि कोविदैः।
साहछयं क्विख्यते यत्तु दर्पणे पतिविम्बवत् ॥९००॥
तचिच्रं विद्धमिित्याहुर्निंश्वकर्मादयो बुधाः।
आकस्मिकं ल्रिखामीति यदनुद्दिरय लिख्यते ॥९०१॥
 अमुकं वि ।

आकारमाधसेम्पन्ने तदविद्धामितिस्मृतम्।
श्वट्ग गरादिरसो यत्र दर्शरनादेव गम्यते ॥ ९०२॥
भाबचिच्ं तदाख्यातं चित्तकौतुककारकम्।
सदुचैर्वर्णर्कैलेख्यं पूल्डिचित्रं विदुर्दुधाः ॥९०३॥
सुपमाणं तथा विद्दमविद्धं भावचित्रकम्।
रसधूल्गिगतं मोन्तं मानसोद्धासपुस्तके॥९०४॥
निर्मितं चिच्क्ष्षेदें चिंत्तोोदनहारकम् ।
भूलोकमझ्ददेवेन चिँ्रविद्यं।विरश्निना ॥९०५॥
इति सर्वाचित्रककरणम्।
चिन्रं लक्षणसंयुक्तं लेखयित्वा महीपतिः।
प्रासादे रुचिरे तुङ्गे सौवर्णकल
नानावर्णविचिन्राङ्रॉरचनापरिशोधिना।
चित्रवस्तुँसमाकीर्णवितनेनोपर์झिते॥ ॥०७॥
विशाले स्तम्भविन्यक्तपट्टिकाधारधारिते।
वरदाइसमाकीर्ण" वेणुकाम्रैंवेनिर्मिंते ॥९०८॥
गुझ्ञापुस्जसुसेम्बन्ने मृत्तिकाश्लक्ष्णाभित्तिक।
धा(घ) राकुट्टिमशोभाढये गोमयालेपपावितेत्र ॥९०९॥
पश्नचर्णवितानाब्ये मध्यपद्मंविभूषिते।
१ैंत्रेद्विचाससंयुक्तो भुवनाश्रयसंद्भाने ॥९१०॥
ईशानकोणभागे तु सर्वेरक्षणसंगुतम ।

स्नानगेंह तु तत्पार्ब्वे कर्तव्यं वेदिकायुतम्।
होमझाल्रा तद्भ्याशो वन्हिकुक्डविमण्डिता ॥९?२॥
धूरमेनिर्गमनोपायकुतजालपरिष्करा।
कुत्वैवं देवतागारं तत्र सम्पूजयेद्धरिम् ॥९१३॥

 १२ $D$ चिते। १३ $B$ तिष्षे सः समायुक्तो। १४ $F$ प। १५ $D$ शोभा। १६ $A$ तैरु। १७ $F$ मह्य।

हरिद्रादलसन्छन्ने वालमूलकभिात्तिके।
मरैकैद्दमनैबैद्दें सिकतामयमूतले 11998 ॥
सेचिंतो ( ते ) गन्धतोयेश्न मण्डपे सुमनोरमे।
कान्ताभिर्वीज्यमानस्तु ग्रीष्मे मः्यं दिनं नयेत् ॥९९५॥
पासादस्यों⿹्वैंभूभागमाड्गण सुमनोहरे।
सुधाकरसुधाध्यों ( श्यो )तसोंचिते शाशिवारिणा ॥९१६॥
पुष्पभंकरशोभाब्ये मुदुगन्धवहे सुखे।
सुखसंल्रापयोग्यामिः भेयसीमिः समन्वितः॥९९७॥
गीतजै़ैवाद्यनिपुणैस्तद्नुणज्ञानकोविदैदः।
विदग्चैर्वाक्यचतुरैः परिहासविनोदिभिः ॥ ९१८॥
साहित्यरसमावजैः: कथाकथनकोविदेदै।
भसादपाउैय्युतो निशार्ध गमयेन्नृपः ॥ ९१९॥
ततो विस्तुज्य तान्सर्वान्मुखशाल्डामथावसेत्ं।
मियया सह् सम्मीत्या निशाइोषं नयेत्सुखी।॥९२०॥
बसन्ते च तथा ग्रीष्मे एवंविधगृहोषितः।
शीतलान्तुखसंसपर्शान्भोगान् सेवेत भूपतिः॥ ९२१॥
नीरन्ध्रके निवाते च शीतसीक्ररवर्जिते।
हर्म्ये चतुष्किकायां वा वर्षासु निवेसेन्हृपः ॥ ९२२॥
गवाक्षैः शोमिते हर्म्ये रम्ये सर्वप्रकाशके।
निवातभूग्टे मन्ये हर्म्ये वा शीतवर्जिते॥ ९२३॥
तिरक्करिण्या पिहिते कपींटेन निगूहिते।
वराड़मीपीवरोह्दृच्तस्तनस्तवकमध्यगः ॥ ९२४॥
छेमन्ते लिशिरे राजा निवसेच्छीतवर्जिंतः।
एवं दिक्येषु गेहेछु निवसेक्यन्र भूपतिः ॥९२५॥
१ $A$ द। २ $B F$ सेवि $D$ सर्वे। ३ $A$ स्यार्ध। $\gamma B$ घोत $D$ श्वे। ५ $D$ सिं। \& $A$ का।


> ॠतुकालविभागेषु गृहभोगः भकीर्चितः। एवं गृहोपमोगोऽयं कथितः सोममूभ्भुजा ॥ ९२६॥ इति गृहोपभोग：॥ ？॥
> अथ स्नानोपभोगोऽयं कथ्यते सुमनोह्टरः।
> स्वगृह। अ्यन्तरेशानकोणे स्नानगृष्ं न्यसेत् ॥ ९२レ॥
> काश्ननस्तम्मरुचिरं स्फुटत्रफटिकबोदिकम्।
> काचक्ठिट्टिमझोभाज्यं दरदाक्ल़र्तरमित्तिकम् ॥ ९२く॥
> चीनपट्टावितानेन चित्रेण परिशोभितमू।
> वरुणस्य वितानेन स्पर्धमानं र्वतेजसा॥ ९२९॥
> तत्र स्थित्वा महीपालः स्नानभोगमथाचरेत्।
> केतकीबहल्डमोदैर्जातीपरिमलोत्करैः ॥ ९३०॥
> पुन्नागचम्पकोद्दामगन्धसंवासितैस्तिलैः ।
> यन्त्रसम्पीडितैसैतैलं गृहीत्वाडक्यड्गम्माचरेत् ॥९३१॥
> केतरीग्रेपपन्राभनखंरैस्तरुणीजनैः।
> सुकुमारकरस्पर्हर्षोतकर्षेकैरैट्टृतः ॥ ९३२ ॥
> औषधीगन्धसंसिद्धै：स्तुत्यैर्द्षोषापहैः शुरैः।
> तैलैरभ्यज््य गाच्राणि मह्धैः संवाहँवेदितिः ॥ ९३३॥
> मृदुहस्ततलैः सैंरं मर्देनं च समाचरेत।
> कोष्ठं पटोलक्रं सुसतां ग्रन्थिपर्ण निशाद्धेयम् ॥९३४ ॥
> पालकं तगरं मांसं（सी）चाजिगन्धा च पुठकरम्। एषां मूलानि संगृह्य छायाग्रुष्काणि कारयेत् ॥ ९३५॥ निम्बस्य राजवृक्षस्य तुल्यक्याँ्वार्जक्य च। पत्राण्येषों समाह्हत्य पागुक्तैः सह लैपैयेत् ॥९३६॥
> एलाजातीसर्षपाश्य तिल्राः कुस्तुम्बुराण्यपि।
> बाकुणी चक्रमर्द्श्य बीजान्येषां संसाहरेत् ।। ९३७।।
 $c B$ का। $3 B$ का। $9^{\circ} B$ 㞓। १9 $D$ स। १२ $B$ भ्रारये ।

लवड्डं पम्मकं लोंध्र भीखण्डं सुरदार च।
अगरुं सरलं चैव काष्ठन्येनानि निक्षिपेत् ॥९३८॥
नागकेसरपुन्नागकान्ता(नत)कुड्डुमचंम्पकम् ।
पुष्पाण्येतानि संगृत्य तेषां मध्ये विनिक्षिपेत् ॥९३९॥
गुग्गुर्ड़ु सैन्धवं चैन बेलंलं सर्जरंसन्तथा।
द्रव्याण्येतानि सम्पेप्य पयसा काझ्ञिकेन वा ॥980॥
अभ्यक्तगाँचो नृपतिरदूर्तनममाचरेत्।
अधुना सनेहनिव्वृत्या(तैयै) सुगन्धा कथ्यते खन्री ॥ ९४? ॥
आरनालमुसंसिद्धगोधूरमश्कक्ष्णचूँणकैः।
मद्नस्य च मूल्लेन चूर्णितेन बिामश्रिता ॥ ९४२॥
स्नेहापनयने योर्ज्या पिशुनेनेनोत्तमा संस्री।
नानातीर्थाहृतैस्तोयैैर्विमलैमलल्हारिमि:॥ ९४३॥
सुगन्धवासनायुक्तैः सुखोष्णःः स्पर्शसौख्यदैः।
एभिरापूरितैः पान्चैः लोहक्रूर्रगादिसमःः 1198811
कलघौः का अन्वनोत्पन्नैः कान्तैः कान्ताकरोत्थितैः।
शातकुन्ममयैः क्रुस्भैः राजद्दिरपि राजैतैः ॥ 984 ॥
करिक्रम्मयुगपख्यपयोधरविडकिबमिः।
चन्द्रकान्तिमुखाभासा: परिपूर्णपयोधरा: ॥ ९४६ ॥
स्तल्डावण्यतरड्गिएयः पत्यक्षा जलद्वत्वाः।
मेघकान्ता इव रयामाः कान्ताः कनकविद्युतः ॥ ९४७ ॥!
अभिषेकाम्बुधारोत्थ ${ }_{\text {फुरत्स्तनितनिभ्रमा:। }}$
इतस्ततः पर्यरटन्त्यः समाः सौक्या वरस्त्रियः ॥ ९४८ ॥
स्नपनं नृपतेः कुर्युस्तन्मुखाहितृद्टष्टयः।
सुगन्धामलकैः श्कक्ष्णैरनुलिप्य शिरोरहान् ॥9४9 ॥
१ B पश्च । २ F लं। ३ A लः। C A सक्त A कज्लुसः। ५ F मा। \& A मूत्र । $\cup \mathrm{F}$ व।


तन्न्यप्यपनयेयुस्ताः सुखोष्णैः सलिलैः पुनः।
बड्गन्चोलकलिड्गनन्ध्रमलयक्षेत्रजातया॥ ९५०॥
धूपवासितयात्यर्थ कृतालेपं हरिद्रिया।
ईषच्छीतेन तोयेन रागिण्यों रागहेतवः ॥९५१॥
स्नपयेयुर्महीीपालं स्नानभाग इतीीरिनः।
निर्वैप्यैंबं नृपः स्नानं परीधायाड्गम्मार्जनम् ॥ ९५२॥ ॥
सितं सुधौतं वसनं धृतमांद्दे परित्यजेत्।
भूलोकमळ्रदेवेन स्नानभोग उदाह्टतः॥ ९५३॥
इति स्नानविधिः ( भेगः )॥ २ ॥
इदार्नीं पादुकाभोगः कथ्यते ल ल्लितक्रमः।
भ्रीपर्णीददारघटटिते हरिचन्दनननिर्मिते ॥९५४॥
गिरिमह्धीसमुद्रूते स्यन्द्न न्रुपकलिपते।
मयूरापिच्छगुझ्जादि(भिः) समन्तात्परिरोमिते ॥९५५॥
चर्मणा निर्मिते वापि नानावर्णसुरध्जिते।
गजदन्त्समुदूतेते सुवर्णरचनान्विते॥९५६॥
विचित्रे सुदढे श्लक्ष्णे शिझ्ञाने सुमनोहरे।
लघुच्बन्रुत्वाधारे सु¥पर्शें पाढुके समे॥९५७॥
अध्यास्ते यन्महीपालः पाढुकाभोग इष्यते।
ईरितः पादुकाभोगः सोमेश्वरमहीशुजा ॥९५८॥
इति पादुकाभोगः ॥ ३ ॥
इदानीमुतमो भोगस्ताम्बूलस्य निगघते।
स्नानगेहीदेधीगम्य पविशयं सुखमन्दिरम्॥९९९॥
ताम्बूल्रभोगमन्विच्छंस्ताम्बूलस्स्याधिकारिणम्।
समाहूय महीपालन्ताम्नूल्रासदादनं चरेत् ॥९६०॥
 \& $F$ था $A$ पा $19 F$ र्शापा। $90 A$ भोगा। $99 A$ दुपा। १२ $D$ शेत।
 काण्डिकाप्रुरजान्वीपि फमुकौयान्त् सुपाकिनः॥ ॥६१॥

फालँन् कत्वोण्णतोयेन मक्षाल्याशोष्य घर्षितान् ॥ ९६२ ॥
कस्तूरिकल्कसंयुत्कान् छाय बुष्कान् मनोहरान।
तरणानि सबल्कानि कणितानि पयत्तःः ॥ ९६३ ॥
वनवासमभूताने कमुकस्य फलानि च।
कुख्वा श्वचा "वियुक्तानि छायंगयों शोपितानि च ॥९६४॥
चतुर्भागनियुत्तानि ताम्बूलार्थ समाहरेत्।
बनवासे राष्ट्राजे सम्भूतानि वराणि च ॥ ९६५॥
कर्पूरवह्धीजातातनि नागुबंल्युद्धवानि च।

दानिै(नादे)योदकसिस्द्वोंने पाष्डुराणि गुरूपापि। पर्णानि भान्तकुत्तानि द्विपश्नाशान्मितानि च॥ ९६७॥
बहिस्यकुणपपर्णानि विंडके बिद्ध (हि)तानि च।

सक्ताश्रुत्तिमबं चूर्ण "वैटकेकेपु निधापितम्।
अप末मुज्जलं खच्छं कर्पूर्फहिकोपमम् ॥ ९६९॥

तलै़ैनं शकलाकारं चन्द्रकान्तसमपमम ॥ ९७०॥
सहकारसमानेन सौरमेण समन्वितम ।
ईशावासाभिघानं च करूटं सहजं वरम् ॥ ९७? ॥
समानीय महीपालस्ताम्बूलर्ंर्यं पक्लयेत्।
कस्तूरी चूर्णंक श्रक्षणं घनसारस्य चूर्णकम् ॥ ९७२ ॥
१ $F$ मे $D$ न $\mathcal{B D}$ एलाच्चूर्ण। ₹ $D$ पू। ₹ $D$ त्या। ४ $A$ क्षे। ५ $D$ लि। $\& D$ क। $\bullet \mathrm{D}$ फाहीं F हार्लिं। $<\mathrm{DF}$ रमानू। \& F नि। $9 \circ \mathrm{D}$ छायया। ११ D ह्टि। १२ A वे। १३ BD च


मिश्रयित्वा समं कुत्वा ताम्नूलगयर्थं नियोजयेत्। कस्त्रीशशाशिकङ्नोट्धजातीफलसुचूर्णकम्॥ ९७३॥
श्कक्ष्ण करं र्म्बकं हृत्यं नानापरिमलोत्कटम्।
खदिर्रकाथचूर्णंतु कस्तूरीक्षोदामिश्रितम् ॥ ९७४॥॥
भीखण्ड़कलकसंयुक्तं कर्पूररजसान्वितम्।
मेल्रयित्वा समैर्भागैर्गुटिका कल्पिता गुभा ॥ ९७५॥
त्रिदोपशमनी कणठचा दन्तानां च वल्रावहा।
भन्यस्सदिरसाइस्य चूर्ण कोष्टाम्ल्रसंयुतम् ॥ ९७६॥
जातीफल्स्य चूर्णेन मिश्रितं मुखरज्जनम्।
जभ्बीरबीजपूरस्य कलिकाभिः समन्वितम् ॥ ९७७॥
कर्पूरपूंब खादेच तदनु क्रमुकान्वितम्।
इत्थ विविधयोगेन तान्बूलं पृ|थिवीक्षिता॥ ९७८॥
यत्त्वाद्यते स ताम्बूल्रभोगशतुरवर्णितः।
ताम्बूल्रमोगः कथितः भीसोमेवरभूभुजा॥ ९७९॥ इति ताम्बूरुभोगः ॥ \& ॥
विलेपनोपभोगोऽयं कथ्यते भोगिनां पियः।
अच्छं विलेपपनं रम्यमङ्गसौख्यभदायकम् ॥९८०॥
ततः समाचरे दूपूँ: कान्ताकरमनोहरम् ।
चन्दनागररकपूरकस्तूरीक्रु लुपान्गितम् ॥९८?॥
सुरभीकेसरोन्मिश्रग्रन्थिपर्णसमायुतम ।
जातीपूँतिफलोपेतं सुश्क्क्ष्ण सूरि धूपितम् ॥९८२॥
वसन्ते लेपनं कुर्याद्यक्षकर्दममुत्त्वम् ।
कक्षाभागे कर्णसन्धौौ नाभौ "ंंक्षणयोरपि॥ ॥८३॥
स्वेद्यन्धँविनाशार्थं सान्ध्याख्यं ल्रेपमाचरेत्।
चन्दनस्य तरोर्मूलं ग्रन्थिकोटक( $)$ ) केंप्परम ॥९८४॥
 साध्या। C B D F ख।

गन्धोत्कटं हिमसपर्ं वरिष्टे नेन्निरूपितम्।
यच्छेदोॉर्रक्ततां धत्ते घर्षे ${ }^{3}$ पीतत्वमेव च ॥९く५॥
शोषे शुग्रत्रव्वमायाति स्वादे तिक्तरसं भवेत्।
पुन्नागकेसरैयुक्तं श्रीखण्डं शाशिना युतम् ॥ ९८६॥
केतकीमल्खिकोन्मिश्रपाटलीगन्धवासितम्।
शशाङ्रेक्रेरसड्काझं हिमडिँड्डीरपाण्डुरम् ॥॥ ९८७॥
निदाघे शीतलं लेपं नृपः क्रुर्यात्समुज्ज्वलम्।
भरिखण्डं ताद्धां भव्यं निघृष्टं पेषितं पुनः ॥ ९८く॥
मसृणं लेपयेन्गान्रं स्चच्छमच्छं विल्रेपनम ।
काइमीरदेशसम्भूतं हरिचन्दनकेसरम् ॥ ९८९॥
लोहितं तत्समादाय पेषण्या श्लक्ष्णपेषितम्।
कटुतैलउसमायुक्षं ल्राक्षारागसमपभम् ॥९९०॥
ताद्धां कु⿸्जेंमं श्रेष्टं लेपनार्य महीभृताम्।
कुछ्रुमं लघुसाम्मिश्रं घनसारसुधूपितम् ॥९९？॥
कुर्वांत लेपनं रम्यं वर्षाकाले नरेग्वरः।
मदतारुण्यसम्पन्नमृगनाभिसमुद्भवा॥९९२॥
गोलकाकारसंस्थाना किश्चित्क्र्न्युमापिज्ञरा।
मृदिता चिक्रणीमूता द्विगुणेव विल्रोक्यते॥९९३॥
दृध्धा याति न भस्मत्वं लसतिस्समिसिमाख्वना।
स्वादे तिक्ता करुर्धाइपि तुलने लघुतां गता॥९९४॥
ताद्टच्विध। वरिष्रा या कस्तूरी सा नृपोचिता।
एवंविर्धों समानॉय कस्तूरीं दिव्यसौरभांम् ॥ ९९५॥
पेषण्या पेषायित्वा तां तोयमिश्रां विलेपयेत्र।
गन्धि（न्घ）मार्जारबीजानि समाह्टत्य विनिक्षेपेत्त॥ ९९६॥

[^22]उषणतैले समुद्दृंत्य कटुतैलेनेन लेपयेत्।
विकीर्य च निशाचूर्ण छायायां च विशोषयेत् ॥९९७॥
एवं संचिनुयाद्यूरि काथयेस्संचितन्यपि।
भीवृ्टक्षाम्रकजम्नूनां तुल्रसीवीजपूरयोः ॥ ९९८॥

मक्षाल्य शोषयेत्ज्ज्ञ्तततः कुर्यांच खण्डशः ॥ ९९९॥
निक्षिप्य वारिमध्ये च बीजपूरफलत्वचः। क्रथयेन्मोचयेत्पश्चात्ततः सनेहोडपि निःसेरेत् ॥?०००॥
तोयोपरिस्थितं स्रेंह गुक्त्या काश्ननजातया।
आहरेच प्रयत्नेन यद्दा बीजानि तापयेत ॥ ? ॥
पेषण्यां पीड्डँयित्वा च स्रेंहं निःसारयेद्धुज।
निःसारितं ततः न्नें सितया धूपयेप्पुनः ॥ २ ॥
पश्याच लघ्घुकर्पूर्वाईं वारं च धूपयेत्।
पुंद्धिड्ं नाम तं पाहुर्दिव्युन्धं मनोहरम् ॥ ३ ॥
नृपाणां लेपने शस्तं छेमन्तशिशिरादिषु।
चन्द्नं बहुसौरम्यं मिलिंतं पन्मकेसरैः ॥ ४॥
उत्पलाभासितं लेपे आरत्काले पग़स्यते।
नवकेसरसम्भूतं कुल्बुमं कायरझ्जनम् ॥ ५॥
सुगन्धितैलसंयुत्कं शीतिकालेडनुलेपनम्।
वस्त्रभूषानुसारेण श्रृङ्गाराङ्गविलेपनम् ॥६॥
ललाटे बाहुरिखिखरे कण्ठे कक्षस्यथोदरे।
नानागन्वसमोपेतं नानावर्णसमान्वितम् ॥७॥
विलेपनोपभोगाय क्रियते यद्दिलेपनम्।
विलेपनोपभोगोडयं वर्णितः सोमभूभ्ञुजा ॥८॥ इति विलेपनभोगः ॥ ६॥

१ $F$ द्भू। २ $D$ क्ञा। ₹ $A$ ततः $1 ४ A$ क्का । प $D$ पिष्ट। \& $D$ श्रि।

वस्ताड्गु(णामु)पयोगोऽयमधुना परिकीर्येते।
अभ्विनी बस्तादा भोक्ता रोश्रिणी धनवर्धिनी ॥ ९॥
पुनर्वसौ(स्वोः) वसुपात्तिः पुष्ये सौख्यं पर्वर्ते।
उत्तरायां यशोल्राभो हस्ते सिद्विस्तु कर्मणाम् ॥ १०००॥
चित्रायां गुभसम्भाप्तिः ₹वात्यां सौभाग्यसम्पदः।
विशाखायां जनरीतिंमेंन्मे मिन्रसमागमः ॥ ११॥
तुब्टिः स्यादुत्तराषाढे धनिष्टा धान्यपूरणी।
उत्तरायां गुभूपपात्ती रेवती रत्नटृद्धिक्छत् ॥१२॥
एवमूंक्ष्रणः भोन्तो नवीनान्वरधारणे।
बुधे धनागमं विद्यात्पजौंवृद्धिभर्भेढुरौः॥ ?₹॥
आयुः पवर्धते श्रुक्ते नूनने वस्त्रधारणे।
गृहोत्सवे विवाहे च परभूपालसड्गमे॥ १४॥
उत्सवेषु च सर्वेछु गीतनृत्यविनेदनने।
दानकर्मणि यक्ने च तथा युद्धमहेोत्सवे ॥१५॥
जये नवाम्बरं धार्यं न दुष्यति कद|चन।
कुतानुलेपो राजेन्द्रो वस्त्रभाण्डाघिकारिण्ँम्॥१६॥
आनेतुमाददिशेदूस्त्राण्युत्तमानि बहृनि च।
पोद्हॉंलपुरजातानि चीरपह्धीभवानि च ॥ १७॥
नागपत्तनजातानि चोलद्रेशोद्भवानि च।

अणिलावाडजातानि मूलस्थानोद्दवानि च।
तोण्डीदेशसमुत्थानि पश्नपट्टणजानि च॥ १९॥
भिन्नजाता(ती)नि दिव्यानि महाचीनभवानि च।
कलिझ्ञद्रदशजातानि बंद्रंदेश्रभवानि च॥ १०२०,॥

[^23]बसनाने बिचिच्राणि पद्धस्त्रमयानि च।
कार्पासक्षैमसूभाणि रोममर्भिर्मिंमातानि च ॥२? ॥
श्वेतानि रक्तवर्णाने पीतानि हरितानि च।
नीलानि च तथा भान्ते पछ्वेपु सितानि च॥ २२॥
एतघंत्ययमिन्नानि सितरेखामयानि च।
नानावर्णयुरेखाणि पश्नवर्णांद्वर्यानि च ॥ २३ ॥
चकरेखासुर्म्याणि रेखान्ययुतानि च।
उत्तरीया चै(रावर) रेखाणि मध्य(ह्ये)स्स्ष्मुरेखेखया ॥ २४ ॥
अडुल्यायतेरेखाणि सूक्ष्मरेखाणि मध्यतः।
अड्ड़्रीद्वयेरेखाणि हृत्ररेखाणि कुभचित् ॥२५ ॥
चतुष्कोणसुरेखानि कचिद्विन्दुयातानि च।
सुश्रक्ष्ष्णानि सुर्म्याणि घनानि विरलाने च॥ २६॥
बधूनि बहुमूल्यानि गुखुणि च ढानि च।
भक्षालेडघधिकर्जानाने रङितानि च यन्नकैः ॥ २७॥
तन्बुबन्धयुरत्कानि नानावर्णछृतानि च।
मझ्जिष्टरागरक्तानि ल्राक्षाद्ववयुतानि च॥२८॥
कौौुर्भुभरसल्रिमानि सिन्दूराइणितानि च।
इर्टिरारागमिश्राणि नीलीरीगोर्कटानि च ॥ २९॥
अभयारसकृष्णानि निशानील्रीमयानि च।
गुकविच्छसवर्णानि केकिकिणठच्छवीनि च॥१०३०॥
पिच्चाकपिच्छवर्णानि इंसक्षुन्दिभानि च।
चीरघद्वकास(पदक-से)लाकमच्छद(दो) पाड़्गिकानि च ॥ ३३ ॥
पट्टिका च परीपदं पहोध्र विवियाः श्रुभाः।

भावारा विविधाकारा दर्शिता वस्नधारिमेःः।
विचित्रुर्णवस्ब्नाणि पद्सूत्रमयाने च ॥ ३३ ॥
 ใ?

बसन्ते बिभृयाद्राजा क्षौमकार्पासकानि च।
सुश्कक्ष्णानि मनोज्ञानन सूक्ष्माणि विरलानि च॥ ३४॥
निदाघे धारयेट्राजा सितानि विविधानि च।
रोमजानि सुसूक्ष्माणि ल्लक्ष्णानि विविधानि च॥३५॥
माअ्ञिष्ठानि चे रक्तानि पावृट्क्काले विधारयेत्।
पाटलुन्यमिरामाणि धूम्राणि मधुराणि च॥ ३६॥
शरत्काल्रेडतिस्क्ष्माणि बसनानि विधारयेत्।
कौंसुम्भानि সुभव्यानि लाक्षिकानि घनाने च॥ ३७॥
अड्ड़्काश्न पटीजाताः शीतकाले मच( जे ) न्नृपः।
ऋतूनामनुसारेण श्रृड्गारस्यानुसारतः॥ ३८॥
शीतवाते प्रयाणे च पाँपद्द्धों वारिखेलने।
स्स्क्ष्माणि बहुमूल्ल्यानि वैर्णाढ्यानि वराणि च॥ ३९॥
नानाद्वीपसमुत्यानि श्रृङ्नारे धारयेन्तृपः।
एवं यद्विभृथदादूस्तं वस्त्रभोगः पर्कीर्तितः ॥ १०४०॥
बस्त्रोगोऽयमाख्यातः सोमेम्वरमहीभुजा।
इति वस्त्रोपमोगः ॥ \&॥
अधुना कथ्यते सक्यङ् माल्यभोगो मनोह्रः॥ ४? ॥
वस्त्रपसाधनं कृत्वा ततो माल्यं विधारयेत्।
चम्पकं मझ्धिकायुक्तं चम्पकान्युत्पक्षः सह ॥ ४२ ॥
चम्पकं सुरभीयुक्तं चम्पकं पाटल्रान्वितम्।
म㡳का पाटल्रायुक्ता मઘ्धिका सुरभीयुता ॥ ४३ ॥
मघ्टिका बक्रुलैर्मिश्रा मह्धिकोट्पलसंयुता।
मालती मद्धिकोपेता मालती पाटलान्विता।। ४४।।
मालती बक्रुलोपेता मालती सुरभीयुता।
करवीरेण संयुक्षं शतपन्ं मनोहरम् ॥ ४५॥

[^24]श्रपनं सेमरकं श्रतपन्रं सपाटलम्रम्। मालती मळ्धिका यूरी वर्णपुष्पेण संयुता॥ ४६॥

इेरैवैती तथा यूया(थी) नेवाली च तथा मता।
बिभर्ति माल्यं शिरसा नृपतिः स्वानुसारतः ॥ ४७॥
स्वेपंके(स्वकेरो) च कुल्यां(कण्ठे)च माल्यभोगः पैरीर्तितः।
इति माल्योभभोगः ॥ ७ ॥
एवं विधार्य माल्यानि भूषणन्यथ भूपतिः॥ ४८॥
रत्नहेममयान्यड्गैर्बिंभृयात्सैपभाणि च।
यन्ज्रसंघट्टितेनानीव सुवृत्तान्युज्ज्वल्रानि च॥ ४९ ॥
नवनीरसुकान्तानि मौक्तिकानि वराणि च।
शुक्तिगर्भसुमुक्तानि कुम्भिकुम्भोद्भवानि च॥१०५०॥
वंशरन्न्र्यभूतानि मेघधाराँभवानि च।
सिंहलद्बद्वपजातानि रत्नाकरभवानि च ॥ ५? ॥
दाडिमीबीजकान्तानि शक्रगोपनिभानि च।
रक्तपद्मसरार्गाणि बालसूर्यम्यभाणि च॥ ५२ ॥
माणिक्यान्यतिरेंम्याणि स्थूल्रानि विविधानि च।
अतसीपुष्पसङ्ञाशं हारिकान्त(न्ति)समप्रभम् ॥ ५३॥
हरकण्ठमच्छायमिन्द्रनीलं पभायुतम् ।
रोहिणाद्रिसमुद्यूत(त̃) त्श̃णग्राहि मनोहरम्॥ ॥४ ॥
मसुणं चातिर्रोोभाज्यमिन्द्रनीलं सुपीवरम्।
इन्द्रायुधान्तग(ग) र्भेण हरितेन समपभम् ॥ ५५॥
कीरपक्षसंद्हेक्षाभं गरुडोद्रोरसम्भवम्।
श्क्ष्ष्ण मरकतं कान्तं नलिका(ना)भं द्रोपममू \|५६॥
विषघ्नं दुलुभं रत्नं बहुलूल्यं मनोहरम्।
सितं ब्राह्मणजातीयं ₹त्巾ं क्षत्रियजातिकम् ॥ ५७॥



वैर्यजातीयकं पीतं कुणं हृपलनातिकम् । षट्कोणसिद्धं दीसें च फलकेषु समं लचु ॥ ५८॥
वैराकरमवं बन्न विभजातीयमुत्तमम्।
एतानि रत्नमुख्यानि कथितान्नीह रक्षेपतः ॥ ५९॥
गोमूश्वर्ण निणींतं रक्षं गोमेदक्क भवेत।
ईषत् कुण्णं सिताभं च बैद्रूर्यक्मुदाह्तवम् ॥ १०६०॥
ईपट्पीतं च चन्ज्रामं पुष्परांग भचक्षते।
पकविम्वफलाभासं श़ुकनन्नुसमपभम ॥ ६१॥
काकतुन्डीसमच्छायं ववाउम्मभिषायते।
तपनस्यं करस्पर्शादुक्रित्यननलं हि यः ॥ ६२ ॥
स्यरकान्तं विजानीयात्फफीिकं रत्नमुत्तमम्।
अमृतांगुकरसपर्पाघः स्ववत्यमृतोदकम् ॥ ६३॥
दुल्रेमं तन्महारतं चन्द्रकान्तं विदुदुध्राः।

निमेलं च भभायुक्तं स्फटिकें परिकीर्तितम्।
संवेंपामेव रत्नानां लक्षणं समुदाहृत्म ॥ ६५ ॥
निजवर्णससम्क्कांल्कान्तिमच्वान्महार्वता।
स्पूब्मुक्ताफलैः कार्या कण्ठे व्वेकावल्री बरा॥ ६६॥
मध्यमुक्ताफलैः कुर्यांत्रिसरं सुविचक्षणः।
तथा पश्धसरं कुर्यान्नवसससरं तथा ॥ ६७॥
उपान्ते नील्లमाणिक्यमिश्रितं सुमनोहरम्।
काश्वनीर्भिमृणालीभिः पई्बस्थामिः सुरोमितान् ॥ ६८॥
क्रमझो हीगमानाश्थ सरान्कुर्यान्मनोहोगान्।


[^25]नील्रमाणिक्यसंयुक्तान्पूर्व त(वृव) प्परिकल्पयेत्।
नीকैस्मु(्य) क्तास्तथामुक्ता मध्ये सिद्देन्तिकायुताः ॥ १०७०॥
नीललेंग्बणिकाः ख्याता छरिन्माणिक्यजास्तथा।
नील्रमाणिक्यसंयुक्ता मुक्ताः पूर्व₹मेण चे॥ ॥? ॥
कुतो वर्णसरो नाम दर्शानीयो मनोह्रः।
एँत एव सरो(रा)हीना मृणाल्रीमिः सुसंह्ताः ॥ ७२ ॥
आनाभिल्बम्बिता भूषा ब्रह्मसूत्रमितीरिता।
सुवर्णोपरिविन्यस्तरत्नर्रोजिसमन्वितम् ॥ ७३ ॥
हरिन्माणिक्यनीलेन वृहता नायकेन च।
मध्यद्येशनिंविष्टेन मणिना परिशोभितम् ॥ ७४ ॥
पद्कं रुचिरं रम्यं वक्षःस्थलविभूषणम् ।
नानारत्नविचिन्ं च मध्यनायकसंयुतम् ॥ ७५॥
सरलै(क) लुम्बतंत्तं रम्यं पदकं बन्धुरं विदुः।
सैंहैंरत्न(वक्न)समाकौंरं नानारत्नविर्चिंत्रितम् ॥ ७६॥
सूसकैलम्बनैर्युत्तं केयूरं बाहुपुषणम्।
सुवर्णमणिविन्यस्तमुक्ताजालकमड्गद्यम् ॥ ७७॥
पेचकापिच्छसंयुक्तं बाहुसन्धिविभूपणम्।
सुवर्णोपरिविन्यस्तनानारत्नविराजितम् ॥ ७८॥
हस्तस्य कटकं रम्यं ₹्वभभापरिशोभितम् ।
वज्ञद्वितयमध्यस्थं द्रािन्माणिक्यनील्रकम् ॥ ७९ ॥
द्दिहीरकमितिख्यातममङुल्रीयकमुत्तममू।

मध्ये रत्नसमायुक्तमीचने (मन्त) वज्रमितीरितम्।
वृत्ताकारैर्निंविष्टैंभ कुलिगैरपि वेष्टितम् ॥C\}॥
१ $C D F$ घ्रंडु। २ $C F$ त। ३ $D$ अत एव सरा। ४ $A$ जाति। ५ $D F$ विनि। \& $A$ सीद्व। ५ D भासं। ८ D पं। S D रे। १० D शृश्र। ११ D मन्रे।

मध्ये च मणिना गुक्तं रविमण्डलमीरितम् ।
ॠज्वायतचतुष्कोणऋमोन्नतनिवेशिमिः॥ ८२॥
वज्रैमंध्यगमाणिक्यैनैन्च्चावर्ताद्युल्रीयकम्।
माणिक्येन सुरड्गेण मौक्तिकेन सुझोभिना॥ ८३॥
पवालेनाभिरम्येण तथा मरकतेन च।
पुष्परागेण वज्ञेण नीलेन परिशोभिना॥८४॥
गोमेदकेन रत्नेन वैड्स्येण विनिर्मितम्।
रत्नैन्नवग्रहच्छायैनैवामिः परिकल्पितम् ॥८५॥
नवग्रहमितिख्यातमहुल्टीयकमुत्तम् ।

अन्यै रतैग्र यच्वेंत तद्वद्वेष्टकमुच्यते।
हीरयोरभयोर्मध्ये कीलितं हीरमुत्तमम् ॥ ८७॥
न्चिहीरकमिति ख्यातमझ्नुल्रीयकमुत्तमम्।
यत्रु नागफणाकारं बा(व)हुरतन्नविभूषितम् ॥ ८८ ॥
अद्नुर्टीवत्रये(यं) बज्र्र्वेष्टिते(तं) शाक्तिमुद्रिका।
अन्यैश्य विविधै रतनैः सन्निवश्शविशेषतः ॥ く९॥
नानारुप्रॉमिघानैश्न कल्पिता मुद्रिकों(:)गुर्भाँ।
केवलैर्मौंक्तिकैरेव तुँ(व)लये बुर निशेविता(वेशितैँ) ॥ १०९.॥
मुक्ताताडकसंज़ तर्कर्णभूषणमुत्त्रम्।
वल्यद्वपविन्यस्तमुक्ताफल्रविराजितम् ॥९१॥
मध्ये नीलेन संयुक्तं द्दिराजित(क)मुदाहृतम्।
एवं त्रिराजिकं मोक्तं भूप्रूमध्यं च मौक्किकैः ॥९२ ॥
तत्पूर्णमध्यमाख्यातं मुक्ताफलविभूपणम्।
मौन्तिकानि बहि: पंन्तौ तद्त (नन) णेलकं ततः ॥ ९३॥



# बज्राणि च ततोऽप्यन्तर्वज्रगर्भमितीरिरितम्। <br> एवं बहिस्थमुक्तं यन्मध्यवज्रैश्य पूरितम् ॥९४॥ <br> मध्ये माणिक्यसंयुक्त भुवि मण्डनमुच्यते। <br> नी ैैमरककतैथैंग माणिक्यैभ्न करम्त्रितम् ॥९५॥ 

यद्रूपं(पै) रचितैमैम(तंम)ध्ये तत्तत्संज्ञकमुच्यते।
सोपानक्रमविन्यस्तवज्रपड्क्巾िरिराजितम् ॥९६॥
षडष्टनेमिमिः कान्तं कुण्डलं तत्पचक्षते।
शोधितेन सुवर्णेन सुचिरेणातिकान्तिना॥ ९७॥
श्वृ्वल्रा विविधाः कार्या स्ताटेड़कटकानि च। स्रीपुंसयोः समानानि भूषणान्यत्र विस्तरान्त्य८॥
कथितान्यथ वक्ष्यामि स्रीणां पुंसां पृथक् पृथक्। अРवत्थपन्तस ङ्बाशं सुवर्णेन विमिश्रितम् ॥९९॥
माणिक्यवज्रखचितमायतैरैमौक्तिकैर्युतम ।
तत्र सुक्ताफलैः पार्व्वे सूसका ्यां विराजितम ॥ १?००॥
ताभ्यां बहिमररालाभं नानारत्नैः भकल्पयेत्।
तदूर्ध्ध बज्रमाणिक्यमौक्तिकै: कुतबन्धनम् ॥ ? ॥
तादिदें हंसतिलकं योषित्सीमन्तभूषणम् ।
कुनत्काश्न्वनट्टेन पिनद्धं बल्याक्ठति:(ति)॥ ॥ ॥

फमशो वर्थमानं तच्चूड्डामण्डनसुत्तममू ॥ ३ ॥
केतकीदलसङ्गाशं कनत्काग्न्नकल्पितम्।
दण्डकस्योर्व्वभागस्य भूषणं सदुदाएट्टतम ॥ ॥॥
सौवर्णकलिपं पद्भं नानारत्नविराजितम् ।
चूँडिकापरभागस्य भूपणं परिकर्तितम् ॥५॥

[^26]सौवर्णंक्रुसुमैः कृषं मुक्तासरसमन्वितम्।
बृद्न्माणिक्यंनीलैँच लम्बनं चूडियूषणम् ॥६॥
पिच्चुमन्दफलाकारैमैंक्तिकैनी ऊँकैः कुतम्।
माणिकयैर्गारैडैहींरैम्मुक्रुलं कर्णमूषणम् ॥ ७॥
तस्या बहिश्य संलग्रा लम्बनी नील्रनिर्मिता।
नवमिर्देशभिर्वापि स्थूलमुक्ताफलैः कुता॥ ८।।
कण्ठममाणरचिता सरिका गलभूपणम्।
ततो बहिश संलग्रगा वज्रसङ्बल्रका गुभा॥९॥
सिंहवक्रसमाकारौं स्वर्णरत्नविनिर्मितौ।
मुक्तरसूस्संकसंयुक्तौ नील्रमाणिईक्यलैंग्बनौ॥ १??०॥
कग्चुके कीलितौ कार्यों भुजमूषणकौ वरौ।
नामतो बाहुवलयौौ पुंसि यावङ्गद्दाभिधौ॥ ११॥
काश्नेनीमिः शालाकाभिः सुस्क्ष्क्माभिर्विनिर्मितौ।
मणिबन्धमितादूंध्व्व वलयैर्वर्धितः क्रमात्॥१२॥
भादेशमाँ्रकं दैर्घ्य विस्तारारे बाहुवेवेद्टनम् ।
द्विधा विभन्य कर्त्वं ग्रथितं कीलकेन तु ॥ ?३॥
अनेनैव पकारेण वज्रमाणिक्यमौक्तिकैः।
चूडकं मण्डनं स्रीणां पकोष्टस्य विभूषणम् ॥ १४॥
अनेनैव भकारेण तदर्धेन विनिर्मितम्।
अर्धचूडमितिं ख्यातं स्रीणां मियतमं सदा॥ १५॥
चतुरहुल्र्रविस्तारं जघनाभोगवेष्टितम्।

हेमघर्वरघण्टाभिर्निमिमिंतं रवसंयुतम्।
काश्नीदामेति विख्यातं कटिभूषणमुत्तमम्॥ १७॥
१ DF 命:। २ F ना। ₹ CF लि। A क्षासु। ५ A श्रा। D मणिक। 6 F ज।
 $\mathbf{A}$ दं ا१६ $\mathbf{A}$ त।

इसतचृउकनज्नस्य जळ्बाकाण्धपमाणकौ।

सुर्र्रणचिती कायौं त्रिभागे कृतखण्डौ।

चतुरसी षडस्तौ वा तथाष्टसीौ च कारयेव।

श्रफण्णौ वा कान्निसंयुक्तौ नादन्ताधथापि वा।
रलैैवर्वो विवैर्युस्तौौ कटकी पादभूषणी ॥ २? ॥

कीलकाई़ैं(त)संधी तौ पाद्पपदा(ल)विवीरिरितौ॥ ॥२ ॥
किड्डिण्यः स्वर्णरचिता गुणगुम्फितबिग्यहः।
नादवर्ट्रः : सुग्म्यास्तःः पदृर्वर्शरकाभिषःः ॥ २३॥
ईदृखूखूसमाकारा नानारलैर्विंनिमिंताः।
ध्वनिहीनाः सुरोगाभाज्यःः राढकाः परिरीकीतिताः ॥ २४ ॥
आयताथ सुवैंकाश्थ करकाकारनिर्मिताः।
अन्दुका इति विख्याता योषितां पददभूपणम् ॥२५॥
पददर्जनिमामानेन कनलक्फाश्ननलिर्मिंता।
स्थूलाश्ध ध्वनिसंयुत्ता यमल़ मुद्रिका वरा॥ २६॥
शिरारंः : झोभितं यत्तु होलरं बद्विद्धुर्याः।
मुक्रुलाभं मवेद्धस्तु मुक्रुलं तत्पभीवीतितम् ॥ २७॥

एवं विरचितं रलनै राइ़ों मस्तकमूपणम् ॥ २८॥
दलकं हेमरचितं ब्याप्रवुच्छे(चछ) विर्निर्मितम्।
पुक्तामाणिक्यखचितं पुरुपाणां विभूषणम्॥॥ १९॥
शुचिना भूषणं धार्य दिव्यरत्नविनिर्मितम्।
रत्नाघिदेवतासुत्ष यच्छन्नि महतीं श्रियम् ॥ ११३०॥

[^27] -2

यथारचि यथाशोमं पेयस्याश्वित्तसम्मतम्।
घन्ते यद्रूषणं राजा भूषाभोगः भकीर्तितः ॥ ३१ ॥
भूषाभोगोऽयमाख्यातः सोमेश्वरमहीभुजा।
इति भूषोपमोगः ॥ ८॥
सम्पत्यासनभोगश्य कथ्यते राजबव्धभः ॥ ३२ ॥
चन्पकाग्रमधूकानां पनसौदुम्बरस्य च।
पीठानि सुविशाल्रानि चतुष्पद्युतानि च॥ ३३॥
आयतं चतुरस्नं च काश्वनेनोपशोभितम्।
श्लक्ष्णं मनोहरं पीठं मड्गल्रासनमुत्तमम् ॥ ३४।।
श्रीपैणींरचितं रम्यं हस्तमात्रायु(य)तं शुरुभम्।
अरत्निविस्तृतं पीठं पँचिच्रासनमुच्यते ॥ ३५॥
शाकदाऊमयं भव्यं दृढं श्रक्ष्णं सुविस्तृतम्।
चतुःपादयुतंतं पीठं मज्जनासनमीरितम् ॥३६॥
इझ्टकानिमितंतं पीठं पृष्ठो।घारेण संयुतम्।
सुधाकुट्टिमझोभान्यं मज्जँने पीठमीरितम् ॥ ३७॥
कार्यससपूरितं वृत्तं छागीपट्टांवगुणिठतम्।
इंसापिच्छभृतं वापि गद्वि(द्दे)कारव्यं सुखासनम् M ३८ ॥
छागचर्ममयं रक्तमूर्णांगर्भ सुविस्तृतम ।
नानावर्णविचित्रं तदासनं पद्धगाद्दिका ॥३९ ॥
तस्योपरि च विन्यस्तं हंसपिचछछः सुर्पूरितम् ।
सितपट्टिपिनद्धं च श्वेतमच्छद्संयुतम् ॥११४०॥
सझ़ीतकमसके च गजबाजिंविनोदने।
सर्वदा सुखसंवसे भूरार्यासनमुत्तमम ॥४१॥
पश्नाभिः सस्षमिर्वापि नवभिर्लोहजैः पदैः।
लोहपटटकताधारैलोंद्जाल्रकमूर्धने।।४२॥

[^28]छटि(दि)कापटृगर्भस्थं कापापसेन विमिश्भितम्।

शाकदालविनिम्माणं दन्निदन्तयुंचित्रितम्।
नानावर्णश्रताकारं मृत्वैकफल पृष्ठफफल)संयुतम ॥ ॥४ ॥
चतुष्पादछताधारं सार्घहसतं सुविस्सृत्म ।
§ॅवस्समुन्वतं राज़ां पृष्टाधारासनं स्मृतम् ॥ ४५॥
रुचिरेण सुवर्गेंन निर्मिंत तत्र रझितम् ।

अवः काश्वनविन्यस्तरलवोद्ध्रयान्वितम्।
आस्थानमण्डनं राइ़ं ंदिंदासनममिदे परम् ॥ ४७॥

सैरैमन्नानि पीठानि सैंहमाल्थानमण्डे ॥ ४८॥
एताने पीठन्यध्यास्ते राजा विभवभूषितः। यदासनोपभोगोडयममिज़ञः: परिभापितैः ॥ ४९ ॥

एवमासनभोगश्थ कथितः सोपूूभुजा ॥ ११५०॥
झ्व्यातनोपोगोगः ॥९॥
चाहचामरभोगोडं कथ्यतेडेरचवह्रभः।
आस्थानमणडपे रम्ये "विशाले सुखशीतलेे ॥५? ॥
बिन्यस्तर्नशोभाब्ये हेमत्तम्भविभूपिते।
चित्रभितिममनोरम्ये नानावर्णवितानके॥ ५२॥



मयूरपिच्छसम्यूत्भमरीपुच्छसम्भवैः ॥ ५४ ॥
 Omita this line $1 \cup \mathrm{D}$ नानावर्णावितानके। $\subset \mathrm{DFF}$ वसे।

चामरंद्रस्त्तविन्यस्तैर्वीजयन्ति वराज्ननाः।
सहस्ताक्षमुखांभासैर्बर्हिंबहीविनिनिमितैः ॥ ५५।।
कूर्वकैर्वीजयन्तीही इयामलाः कुन्तलाड्गनाः।
वालकव्यजनै रन्यैः सौरम्येण्ण मनोहरेःः ॥५६॥
वीजयन्ति महीपालं कामिन्यः कामदेवताः।
चन्द्रमण्डलसड्बनखैनानापद्टाविनिर्मितैः ॥ ५७॥
वीजयन्ति घरानाथं वीजनैम्मृगलोचना: ।
तालपन्रसम्नुदूत्तै रैत्नकालंकृतःः शुभैः ॥ ५८॥
वीजनैश्यतुरसैथ्व वीजयन्ति सुमध्यमाः।
शोभार्थ विभवार्थ च स्वेदापनयनाय च॥५९॥
चामरैवैवीजनं यत्तु स भोगश्वामगभिघः।
एवं चामरमोगोऽयं भाषितः सोमभुमुजा॥ ११६०॥
इति चामरभोगः ॥ १०॥
अधुनाऽSस्थानभोगोऽयं कथ्यते जनवह्धमः।
चामँनैर्येजनैरेंवं बीज्यमानो महीपतिः ॥ ६? ॥
आस्थानमण्डपन्यस्तवरसिंहास्सनस्थितः।
समाद्बय पतीहारं सर्वान्वानं समादिशेत् ॥ ६२ ॥
ततो दौनारिकाहूता विशन्ति नृपमन्दिरम्।
पह्टीपिनद्धदोलन्तःस्थिताः गुद्धान्तयोषितः ॥ ६३ ॥
विचित्रछ̈न्रसञ्छन्नछायाश्वामरवीजिताः।
सौविदद्धकरंच्छन्द्वेन्चदण्डनिवारणैः ॥ ६४ ॥
अपसर्पापसर्पेति गचछ्छ गच्छेति तर्जननः।
सुदूरोत्सारिताशेषमार्गस्थजनवर्जिताः॥ ६५॥
पविऐोयुर्तृपस्थानं सर्वाभरणभूषिताः।
नानारत्नमयैर्देव्यैस्यूडोंमण्डनदण्डकै: ॥ ६६॥

सीमन्तस्पान्तरे हैसंतित्रकेन विराजिताः।

कणांततंसमुक्कै: कुणछलैर्मणिमणिडैतःः।
अलकाभरणीं: पुषैँ: कनलक्कान्वनर्निर्मितः ॥ ६८ ॥


हॉर्रूंक्तामयै: गुज्ञैः सतनस्यल्रविभूपणः।




नुपुँः पाद्करकैदिन्यर्यल्नविभूपिंतः ॥ ७२ ॥
पादँ:(देः) पदक्राजीयिःः किङ्णुणीजाएकैरिपि।
अह्दू भाखाखाविभूषाभिः कणन्तीभिः पदे पदे ॥ ७३ ॥
(द्विकार्भिर्मिचिच्चारिर्मूपिता चुपयोपितः।
दिव्वयस्त्रवरीपानाः पदकन्च्चुकरोभिताः ॥ ७४ ॥
क्षैमकार्पासकैर्युक्रा गन्यमाल्यविभूपिताः।
भीखणणक्षोदझुग्राङ्गचः कुड्डुमद्रवर्जितःः ॥ ७५ ॥


मनोरमारमण्णत्तासत्तरण्यः सुखभूमयः। यथ|योग्यं यथास्थानं यथामेमें यथासनम् ॥ ७७ ॥
समन्तन्न्दृमावेश्य निविट्टः पर्युपापसते।

 < $D$ कागल। $\rho D$ युत्तैः। $9 \circ A$ में।

काश्यिच्चरणसंद्वाराश्वाल्रयन्यो मनो तृणाम् । काश्वित्क्रकभूषाद्याः काश्थिद्रद्नविभूषितः ॥ ७९ ॥

काश्थिन्मुक्तामयैहैर्रेर्मेणिततस्तनमण्डलाः।
काश्थिच्छि्ब्बमयैःश्लक्षैणैर्नानारूपविनिर्मितैः॥ ११८०॥
मणिभिर्मूषिताः काश्शिन्नयनानन्द्दचन्द्रिकाः।
काश्विस्तुरक्तवस्त्रैथ्र रअ्ज्न्त्यो मनो नृणाम् ॥८? ॥
हरितैवैससनैः काश्यिद्धरन्न्यो द्वदयं नृणाम्।
नीलाम्बरधरैः काश्थिन्निगिरन्त्यो दृरो नृणाम् ॥ ८२॥
मह्धिकामाल्रिकाः काश्थित्काश्यिज्प्पकमाल्रिकाः।
मालतीमाल्रिकाः काश्चित्कार्थिद्युत्पल्यमालिकाः ॥८३ ॥
काश्चिदुत्पल्रमाल्गभिर्मूषिताश्चोप्पलेक्षणाः।
काश्थित्मुरमिमाल्राभिर्भ्राजिता अ्रमराक्रुलाः ॥ ८४॥
काश्थित्कुण्ड(न्त)लकामिन्यः कुषंटिल्रीक्टतकुण्ड(त)लाः।
काश्चिद्रविडकामिन्यः भकाशितपयोधराः ॥८५॥
काश्चिद्धल्राटलटभाः सिन्दूरारणमस्तकाः।
महाराष्ट्रिस्तियः काश्यिल्ध्बकोपक(ल)भूषिताः ॥ ८६॥
आन्ध्रनार्यों वराः काश्यिदपसव्योत्तरीयकाः।
गुर्जर्यो वानिताः काश्थिदापाणिकूतकन्न्तुकाः ॥ ८७॥
अम्भोजलँपनाः काश्चित्काश्थिचन्द्रसंमाननाः।
काश्वित्पह्रासवद्नाः काश्चिद्रम्यमुखश्रियः ॥ ८८ ॥
सुनीलमूर्थजाः काश्थित्काश्चिच्न्द्रार्धभाल्रिकाः।
सुझोमश्रवणाः काश्वित्कास्थित्सचच्छकपोलकाः॥ ८९॥
भुभूधविभ्रमाः काश्यित्काश्थिद्दीर्घविलोचनाः।
रन्पनासापुटौः काश्थिक्काश्निद्दाडिमदन्निकाः ॥ ११९०॥
१. D चाराश्र। २ F चसं। ३ D द्रूण्ण। ४ A कुण्डरी D कटिसूत्रविराजिताः। ५ D नय।६ A मसा। F टो:।

पक्किम्बाधराः काश्चित्काश्थिक्कम्बुशिरोधराः।
वृत्तबाहुलत्ताः काश्वित्काश्चित्कोमर्रपाणयः॥ ९१॥
केतकीनखराः काश्थिस्क्रत्रित्पीनपयोधराः।
करोदर्यस्तथा काश्थिक्काश्चित्स्थूलनित्वक्वाः ॥९२॥
रम्भोस्युगला काश्थित्काश्थिन्जड्दामनोहराः।
मुदुपादतललः काश्थित्काश्चिच्च
खड्ग्रयामाङ्नना: काश्यित्काश्थित्त्वर्णसेमपभाः।
बंशइयामाः त्रियः काश्थिक्काश्चिच्वकसत्विषः॥९४॥
यूनां हृदयहारिण्यो गौरई्यामशश्व काश्थन।
चित्तवृत्तिहरा नॄणां कडुुर्यामाश्र काश्थन ॥९५॥
काश्चिदुत्पल्रनर्णेन समत्वेनाभिवर्णिताः।
काश्थिद्धमरपक्षाभाः स्निग्यकान्तिमनोहराः ॥९६॥ काश्यिन्मरालगामिन्यः काश्भिन्मृगविल्रोचंनाः। कलकण्ठरवाँ: काश्थित्काश्चिस्सर्वगुणान्विताः ॥ ९७॥ अबल्रा योषितः काश्यित् काश्थिन्मुग्रा बरास्त्जिंयः। मध्ये मनोहराः काश्थित्काश्थित्यौढविचक्षणाः ॥ ९८॥
आस्थानभूपणाः सेंवाः समागत्य नृपालयम् ।
पवेश्योभयपार्व्वे च पृष्षभागे च संस्थिताः ॥९९॥
उपान्तभ्रमराक्रान्तकेतकीपचत्नसन्निमैः।
कटाक्षैर्वीक्ष्य राजानं हर्पयन्निं मुहुर्मुहुः ॥ १२००॥
कान्त्रदन्तविनिर्मुन्तनन्द्रिकामृतनिर्भ(झ्र) रैः।
सिश्न्न्त्य इव भूपालं हसितेन वराड्गन्नाः ॥ १ ॥
पतिरुपगुणाकरैरलड्बारैरलड्टॄंताः।
कुमारा विनयोपेताः पणन्य जनकं नृपम् ॥ २।!
आसने च. ययोदिस्ट्टें यथाहं पृथिवीभुजीं।
उपविष्टः पुरोभागे नातिदूरे मनस्विनः ॥ ३ ॥

$S D$ ह́l १० $A$ जाम्।

पुरोषाः गुग्र्र्तनो रत्नकुणडल्मणिडतः।
कुमाराम्यास(शा)देगे च निवसेत ग्रुभासने ॥ ४।
अमात्यमन्न्रिसिवों द्वितीयाझवि(नि)योजितीः।
निविशेयुर्यथास्थांनं दृपादिष्टासने क्रमात् ॥५॥
मण्डल्राीइवराः शूराः सामन्तामतत्यका अपि।
वामदंक्षिणपर्भिक्सिसाः पुरोभागे महीसुजः ॥ ६।।
संविशेगुर्यर्थास्थानमासनेषु नृपाज्ञया।
देशाधिकारिण: केचित्केचिद्रामाधिकारिणः॥ ७।।
धर्माधिकारिणः केचित्केचिदर्थाधिकारिणः।
कामाधिकारिणः केचिक्केचित्कोशाधिकारिणः॥ ८॥
बल्राधिकारिणः केचित्केचिद्हुगगाधिकारिण:।
वैस्स्राधिकारिण: केचित्केचिद्दूधाधिकारिण: ॥९ ॥
निष्काधिकारिणः केचिस्केचिद्वर्णाधिकारिणः।
तुँल्राधिकारिणः केचित्केचिन्मुद्राधिकारिणः ॥ १२१०॥
मूल्याधिकारिणः केचित्केचिदर्घाधिकारिणः।
दूताधिकारिणः केचित्केचिद्दुष्टाधिकारिणः ॥ ? ? ॥
तीर्थोधिकारिणः केचित्केचिन्नाधाधिकारिणः।
मार्गधिकारिणः केचित्केचिद्दाराधिकारिणः ॥ १२॥
भाराधिकारिण: केचिस्केचिह्दीपाधिकारिणः।
द्वास्थाधिकारिणः केचित्केचिन्मह्धाधिकारिणः ॥ १३॥
अड्गाधिकारिणः केचित्केचिद्योधाधिकारिणः।
देवािकारिणः केचित्केचिच्छास्त्वाधिकारिणः ॥ १४॥
दानाधिकारिणः केचित्केचिद्दण्डाधिकारिणः।
गजाधिकारिणः केचित्केचिदः्वाधिकारिणः॥ १५।।
१ $D$ वान्य २ $F$ तान्। ३ CF मा।४ $D$ मध्य। ५ $A C F$ दूर्णा। $F$ omits these two lines $1 \cup \mathrm{D}$ कु। $1<\mathrm{C} \mathrm{D}$ add these two lines.

रथाधिकारिणः केचित्केचित्राणाधिकारिणः।
शस्नाधिकारिणः केचित्केचिच्चापाधिकारिणः॥ १६॥
मृगाधिकारिणः केचित्केचित्पष्षाधिकारिणः।
₹नानाधिकारिणः केचित्केचित्स्यूदाधिकारिणः ॥ १७॥
तोयाधिकारिणः केचित्केचिचछ्छधाधिकारिणः।
दीपाधिकारिणः केचित्केचित्तैल्राधिकारिणः ॥ १८॥
गबाधिकारिणः केचित्केचिद्धासाधिकारिणः।
क्षीराधिकारिण: केचित्केचित्कर्माधिकारिणः ॥१९॥
शय्याधिकारिणः केचित्केचिक्कान्ताधिकारिणः।
पुत्राधिकारिणः केचित्केचिद्विद्याधिकारिणः ॥ १२२०॥
वाद्याधिकारिणः केचिस्केचिन्देयाधिकारिणः।
नृत्ताधिकारिण: केचित्केचिचित्राधिकारिण:॥ २१ ॥
पर्णाधिकारिणः केचित्केचित्बनन्यधिकारिणः।
श्रुल्काधिकारिणः केचित्केंचिद्धान्याधिकारिणः॥ २२॥
सुधाधिकारिणः केचित्केचिद्दूस्ताधिकारिणः।
अइमाधिकारिणः केचित्केचिन्मुद्राधिकारिणः ॥ २३ ॥
पटीपट्टाए़्शिंकााथ्चित्रा दीर्घबाहुविनिर्मिताः।
धारयन्तः सुखोष्णीषं हेमाभरणभूषितःः ॥ २४॥
निविरोगुर्यथास्थानं भक्तिनम्रा नृपेवरे।
कुताल्जिपुटाः सर्वे मुखालोकनतत्पराः ॥ २५॥
ताम्बूलधारिणो भक्ता विश्वस्ताः खद्जधारिणः।
राजः समीपे तिष्टेयुः सावधाना जितेन्द्रियाः ॥ २६॥
कवयों गणकाश्थैव चादिनोो वाग्मिनस्तथा।
पाठँकाः कथका भट्टाः सूतमागधबन्द्निःः॥ २७ ॥
वाग्गेयकाराॅ्यैंतरा गाथ(य)का बांशिका अपि।
वैणिका वाद्यकाराश्न नर्तऋाश्वारणा नटाः ॥ २८॥

वैतालिकाश्थाटुकाशः भह्हासचतुरी नराः।
अङ्समझह्धांश्य योधाग्थ तथान्ये विविधा नराः ॥ २९॥
विचित्रवस्त्रै: सौवर्णैंभूष्णैर्भूपिताँ नैंरः।
दिव्वपंट्टांगुकोष्णीषभ्र्राजिता भव्यमूर्तयः॥ २२३०॥
शौर्योदा द्यैंस्तथा युक्ता नृपचित्तानुरझंकाः।
वारं वारं समन्तात्ते जय जीवेतिवादिनः ॥ ३१ ॥
उपासीरन्नृपश्रेष्ठं सेवाधर्मंविशारदाः।
तचित्तवेदिनः सर्वे विनयानतमस्तकाः ॥ ३२ ॥
आस्थानमण्डपान्तस्थैः सवैंः सेवागतैत्रृपम्।

नानादेशाधिपान्भूपान्ध्वात्मरक्षार्थमागतान्।
द्वेशय पतीहारेत्यादिशेत्पृथिवीपतिः ॥ ३४ ॥
पवेशितान् पतीहारैः भणतान् दण्डकन्दुवि।
समसादमिति ब्रूयादुत्तिष्टत निषीद्त॥॥३॥
दृवाणामासनं योग्यं दापयेन्मानपूर्वकम्।
आसनेषूपविष्टनां दृष्टचा सन्तोषमावहेत्॥॥३॥
वचनेन महामीर्ति जनयित्वा गंतक्क्रमान्।
दिन्यैर्वस्तुः पटीपट्टैर्विचिच्चैः ₹वर्णभूषण्णःः॥ ३७ ॥
सुरत्नाभररणैर्भन्यैवाजिजिमिवरवारणैः।
ग्रामैः पुरैस्तथा देदौस्तोषयेत्वार्थिचन्नृपः ॥ ३८॥
विसर्जयेच तान सर्वान्बहुमानपुरःसरम्:़्र
आवासेषु"सुरंग्येषु स्थापयेत्पृथिवीपतिः ॥ ३९ ॥
कांश्थित्पसन्नया दृष्या कांश्यिन्मधुरभाषितै: हैं।
कांश्वित्रमूतदानेन कांश्यिन्मानेनें हर्पयेत् ॥ १२४०।।
 रंश्जिताः । ८ $A$ प्राॅड $D$ जि। $90 \dot{A}$ ग। ११ $F$ येन।

कुमारान्मन्त्रणोडमात्यान्सचिवन्मण्डलाधिपान्।
सुमटान्सेवकान्दक्षान्सर्वानप्यधिकारिणः॥ ४१॥
विद्यापसादपात्राणि हान्यपात्राणि कानि च।
तोषयित्वा यथायोग्यं सर्वोंत्तान्निजमन्दिरम् ॥ ४२॥
पुर्द्र्रनिभो राजा पविशोत्केलिकेकनम् ।
क्रीडते स्रीजनैः सार्ध तोषयेत्ताश्न पूर्ववत्व ॥ ४३॥
करोत्यास्थानमित्थं यः पार्थिवः प्रिितोन्नतिः।
आस्थानभोग इत्येष कथितः सोमभूभुजा ॥ ४४॥
इत्यास्थानभोगः ॥ ?०॥
पुत्राणामुपभोगोऽयं सघ्यः संपरिकीर्य्येते।
ॠतुकालमनुद्धध्धच पुन्रार्थी सड्नम्माचरेत् ॥ ४५॥
सवर्णांसुं विरोषेण सतां धर्ममनुस्मरन्।
रजोद्नितात्समारक्य यावष्षोडरावासरान, ॥ ४६॥
ऋतुस्तावद्भवेस्त्रीणां प्रजापातिविनिर्मितः।
तिथि द्वितीयां यत्नेन चतुर्थीं च विवेर्जयेत्व ॥ ४७॥
पुष्ट भार्यासुयाएकन्यां तस्माक्कुर्वांत तां कराम्।
रक्ताधिक्य।द्रवेक्कन्या गुक्रोधिक्ये भवेत्सुतः ॥ ४८॥
तस्मान्छुकविगुद्धघयर्थ वृष्यं भुझ्जीत भोजनम्।
जाते गर्भें भवेत्स्तीणां पाण्डुरं गण्डमण्डलम् ॥ ४९ ॥
कुचयोश्यूच्तुकं कुष्णं जठरं किश्चिदुन्नतम्।
तृंतीये मासि सम्पापे कुर्यात्पुंसवनं नृपः ॥ १२५०॥
श्रवणे मुगशार्षे च हस्ते पुष्ये पुनर्वसौ।

माषद्वितयमध्यस्थं यवं घृतसमन्वितम्।
पारायेन्कृपतिः पत्नीं वेद्मन्न्रमुद्दररयेत् ॥ ५२ ॥

एतन्पुंसवनं ख्यातं गर्भंस्थः पुरुषो भवेत्। अष्टमे मासि षष्ठ वा घिष्चैः पुन्नाममिन्दृपः ॥५३॥
सीमन्तोन्नयनं कुर्यद्शृ्ट्यद्ग•्रसंज़ितम्।
उदुम्बरफलैः क्लुसं कुर्यात्कणठविमूपणम् ॥५४॥
शाहल्रीपुच्छसम्भूतकण्टकाग्रेण मूर्धनि।
सीमन्तोन्नयनं कुर्याम्दार्यायाः पृथिवीपतिः ॥ ५५॥
वैणिकैर्वाद्यद्रिश्र सोमराग(गं)मनोहरंम् ।
उच्चारयेत्सुविमेषु साममन्नान्गुभाक्षरान् ॥ ५६॥
पटहादियिएन्यै?्य तूर्यपश्चमह्हाउवनैः।
अष्मझ्गल्रनामानं कुर्यादुत्सवमूर्जितम् ॥५७॥
तोषयेह्दिजमुख्यांच्य गोभूसर्णाम्बरादिमिः।
सम्पूर्णे नवमे मासि जाते पुत्रे मनेह्रे ॥ ५८॥
जातकम्म पक्रुर्वीत स्वगृछ्योक्तेन कर्मणा।
सौवर्णमुट्रिकालिसे भाशयेन्मधुसार्विषी ॥ ५९॥
बालकं च ततो मातुः पाययेच्च पयोधरम ।
तत्राभ्युद्यिकं श्रांद्ध देम्ना कुर्वींत भूपतिः॥ १२६०॥
प्रातःसन्ध्यासु सायाह्न रांत्रावपि ग्रुभावह्म्।
दिवसाद्वादशानूर्ध्वमुत्तरात्रितये मृंगे ॥ ६१॥
चित्रानुराधाहस्तेषु श्रवणादित्रयेऽपि च।
अभ्विन्यां रोहिणीख्वात्यो रेवत्यां पुष्यमूल्रयोः॥ ६२ ॥
श्रुभे वारे तिथौ लग्ने पुत्र्राइयनुरुपतः।
विख्यातं राजवंइयानां नाम कुर्यान्महीपतिः ॥ ६३ ॥
सिंहुं महं तथा वाहुं पालं वर्म पराक्रमम।
सेनं चन्द्रं तथा दिव्यसच्चं केसरिणं रथ्थम् ॥ ६४॥
अनीकं च पद̆" पान्ते कुर्यान्नान्नों यथारुचि।
षष्ठे मासि शिशोः कार्यमन्नपाइननमुत्तमम् ॥ ६५।।

रेवतीरोहिणीहसतपुष्पश्रवण्युम्मकःः।
उत्तराज्तितयेनापि बारे चेन्द्दोर्तृहपपतेः ॥ ६६॥
बुपभार्गवयोष्वैव इस्ते लग्रे ग्रुभे तिथौ।
बारकानां ख्वकीयानमव्यक्तं शृष्याद्वचः ॥ ६७॥
अर्थार्धभापितं तेषां गारिद्धांन मनोहग्म्।
जानुच मणं परयेत्स्खलितंतं च पदभ्नम् ॥ ६८॥
मातृहसतावलन्बेन ललितं गमनं शनैः।

अङ्कमारोपेप्बालम्मुरक्धनतलं तथा।

शार्द्वळनखसंयुक्तं पवालाएक्दरोगिित्।
कपर्देकेन चित्रेण घहेनेन च विराजितम् ॥ ७१ ॥
अजरामरसम्मिभ्रें विभ्राणं कणग्तृंभ्मम्म ।

पादयोः कटिद्देशे च हेमघर्घरिकायुत्म्।
स्वणनुणुणलिकः भान्त(कमपोत) कर्णपारीकीवराजिजम् ॥ ७३ ॥

मातरं पितरं द्ध धावमानमितसतः ॥ ७४ ॥
कुमारें सुक्माराइड़मालिड़्ेद्वननीपीतिः।

चुम्बन्तं वदनं भूपः परिण्बज्य सुखीभयेत्।
योगीन्द्रमिश सानन्दं दिग्च्बत्वपर्रिह्यम् ॥ ७६ ॥
जटिल्ं भूपिभूषाबन्ं ं ङ्ऩजररमिवात्मनम्।
विष्णुद्दसमाभौसंसं हरकभाणकारणणम् ॥ ७७ ॥
पुन्नं गात्रात्समुप्पन्नमीक्षन्ते पुण्यभागिनः।
एकद्विवस्सरस्यान्ते कारयेलकर्णवेधनम् ॥७८॥

पुुनर्वसुधनिष्टायां रेवत्यां भ्रवणे मृगे। उत्तरात्रितये हस्ते चित्रायां मैन्त्रुषुष्ययोः ॥ ७९॥
अश्विन्यां शोभने वारे तिथौ लग्ने च शोमने।
वस्सरद्वितयादूर्ध्ध चूडा कार्या यथाकुलम् ॥ १२८०॥
अभ्विनीरेवतीमूलज्येष्टासु श्रवर्णत्र्ये।
हस्तत्रये च पुष्ये च तयैवादितिदैवते ॥e?॥
शस्ते वारे श्रभें लग्रे तिथौ च शुभरांसिनि।
अन्नमाइनधिष्प्येष :्रुवनक्षत्रवर्जिते ॥८२ ॥
भौमे सौम्ये गुरौ शुके कुर्यान्मौझीनिबन्धनम ।
वर्षे गर्भाष्टमे वापि गर्भैकाद्रकेडपि वा॥८३॥
त्रतबन्ं भकुर्वोंत क्षत्रियस्य यथोचितम् ।
आर्द्रायां श्रवणे स्वात्यां चित्रायां हस्तमूलयोः ॥ ८४॥
पूर्वात्रये च रेवत्यामश्क्लेषायां पुनर्वसौ।
मुगरीर्षे धनिष्ठायामश्विनीपुष्ययोरापे॥ ८५।।
वारे बुधे गुरौं झुन्के विद्यारम्भं च कारयेत्।
वेदेमध्यापयेत्पुंच्रें(्रान) शूस्त्वविद्यां च शिक्षयेत् ॥ ८६॥
गजाभ्वरोहणे तज्ज़ं(ज्ज्ञान्) रथयाने विशारंदम् (दान्)।
शस्त्रास्त्रकताभ्यासान् गज़ारोहे सुरिक्षितान्॥ ८७।।
अव्ववैंहुनिष्णातान्सद्विद्घैस्तान्परीक्षयेत् ।
एकैकं 笏इःः पुं्रं परीक्षेत विचक्षणः ॥ ८く ॥
पाटवं च बलं पज्ञां कल्राकौइल्रमेव च।
श्रुतौ तर्के तथा धर्में काव्ये व्याकरणेऽपि च॥८९॥
धन्तुर्वेदे भूमिबले स्वरशास्त्रे कलाख्वपि।
दृढघाते दूरपाते लघुसन्धानमोक्षणे ॥१२९०॥
 $\bullet A$ ज्ञान ? । < $D$ न। s $A$ दान ? । १० $D$ प्रवीणान् सर्वकमेसे। ११ $A$ बाहु।

विचिच्रन्यधने लक्ष्ये चापविद्यां परीक्षयेत्।
दूरे दृढं चके उक्ष्यं लाघवं बाणमोक्षणे॥९१॥
विद्योट्कर्ष परीक्षेत बह्ऍ(लं)कोदण्डकर्षणे।
गात्रेषु सौष्ठचं पादेसश्नारे लाघवं तथा॥९२॥
हस्ते निष्टूरतां दृष्टौ औौर्य स्थैर्यं च चेतासे।
वितस्तित्निचतुःपश्वभेदाः ख्याताऽसिधेनुषु ॥९३॥
खड्गं कुन्तं गदां शार्ति चक शूल्रपरश्वधे।
परपयुक्तातापु वश्ननात्रौढिरिष्येते ॥९४॥
क्षुरिकायां तथा लह्युं बन्घचातुर्येमीक्षते।
परस्य बाहुसंसोर्धौ (धो) वीक्ष्यन्ते (ते) पाणिपाद(त)तः ॥९५॥
एवमस्त्रकंष्ष तु कुमाराणां मनस्विनाम् ।
कृतास्ताणां परीक्षेत तन्ज़ःः सह् महीपतिःः ॥६॥
गजार्व्वारोहणें तेषां भाविण्यं पृथिवीश्वरः।
कुमाराणां परीक्षेत लक्ष्यैल्रक्षणकोविदः॥ ॥७॥
तेषामुक्कर्षमन्विच्छेत्वस्पादप्यवनीपतिः।
गुणाधिकतराः पुत्राः भाप्यन्ते सुक्छताधिकैः ॥९८॥
विनीताः भ्रुतसम्पन्नाः शास्त्रेष च कुतश्रमाः।
गजाश्वाँरोद्ऐणे दक्षा बभ्यन्ते सुकौतैः सुताः ॥९९॥
धर्मज्ञाः भुचचयो धीराः पिर्तृशुग्रुषणे रताः।
रुपौदार्यगुणोपेता द्रयन्ते सुकृतःः सुताः ॥ १३००॥
एवं गुणाधिकान् प्रुन्रान द्ट्र्व रोमाश्चकन्च्तुकः।
आलिङ्नच मूर्ज्युपपघ्घाय चाशीर्भिरभिनन्द्येत्त ॥ ?॥
पुत्राणां दर्शनं चन्द्रदर्शनादपि सौख्यद्यम्।
पुत्रगात्रपरिष्वह्नश्यन्दनादपि शीतलः ॥ २॥
, १ D दं। २ D ढमी। ₹ A घ्यां। र D श्व। ५ F णी। $\S \mathrm{D}$ लक्ष्षणं स्क्य। D श्व। < F ठু: 1

इति ब्रुचन् महीपालो वाग्भिरानन्ध पुत्रकान् । गजाश्वरत्नभूषाभिस्तोषयित्वा सुखी भवेत् ॥ ३। उपाध्यायेषु सर्वेषु ग्रामपट्वनखेटकम्। वस्स्राणि काश्ननं भूमिं मानपूर्वकमर्पयेत् ॥४॥ सम्पाप्तयौंवनान्पुत्रान्कृतगोदानमझ्ञल्रान्। समावर्तनसम्पन्नल्कामभोगसुखोचितान्॥ ५।।
रूपल्रावण्यवर्णांब्या लक्षणैः समल्रङ्ताँः।
महाकुलसमुत्पन्नीः समजातिनिरूपर्पिताःः॥ ६॥
विवाहाविधिना राजा रत्नमूषणभूषितन्। कुमारान्पापयेक्कन्यां (न्या) धर्मांथ सुखैंम्द्दूर रम् ।। ७।
पापा(पi) स्ब्रिपष्ठल्राभस्था(स्थां)सत्यक्त्वाँ मड्ग•्रमष्ट्मम् :
शुक्लपक्षे तिथौ शस्ते शोभन्र्रद्हवासरे ॥८॥
कुर्याद्विवाहं भूपालः पुन्त्यामिन्रकर्शिंनः।
शोमने सुविशाले च मध्येेदीविराजिते ॥९॥
पटीपद्टवितानेन स्तम्भैः पट्टींवगुणिठैतःः।
तोरणालन्नृद्वारे गोमयालिश्नूभूमिके ॥१३१०॥
पुष्पभकरशोभाब्ये मण्डेे सुमनोहरे।
कुत्वा नान्दीम्गुखं भाद्धं संपून्य कुल्यदेवताः ॥ १ ?
पुण्याहवाचनं कुत्वा मुर्दूते गणकोदिते।
मधुपर्केण सम्मान्यं सितबस्त्रैर्विभूषितम् ॥ १२॥
मुद्रिकालत्तं पुत्रं वेदीमारोपयेच्छनैः।
तण्डुछैः कारयेन्पुक्जौ पूर्वापरसमास्थितौ॥ ॥ १३ ॥
सितं दुकूलं तन्मध्ये कल्पयेह्यवधायकम्।
पुर्ं भाचामुखं कृ्वा तण्डुलोपरिवर्तिनम् ॥१४॥
१ D का छ। ₹ D तान्। ₹ D न्नान्। ४ D तान्। ५ F स्वामे। ६ C रे। ט A क्र। $c A$ नेग्र।s $D$ र्षणः। $9 \circ F$ दा। ११ $D$ म।

पश्थिमाशाम्णुरीं कन्यां पुअ्जस्योपरिवर्तिनीम्।
उभाम्यां करयोर्दत्वा तण्डुलान् जीरकादिकान्॥ ॥५॥
जाते लग्रे तु मध्यस्थ पटमुत्सारयंत्ततः।
हस्तस्थांस्तण्डुलान्कन्याकुमारौ क्षिपतौ मिथः॥ १६॥
परसपरमुखाम्भोजविनिवेशितल्रोचनौ।
कन्याया दक्षिणं पाणिं कुमारकरमध्यगम् ॥ १७ ॥
कुत्वा कन्यापिता कन्यां धारापूर्व समर्पयेत्।
कुमारं च तथा कन्यां वेष्टयेत् पश्वतन्तुभिः ॥१८॥
भादक्षिण्याट्पश्न्वनारान् कृतं सूं समाचरेत्।
निष्कासितं भयत्नेन उभाभ्यां पादयोरधः ॥ १९॥
कुए्मेनेन समाल्रिंप्य कड्सणं तद्विधीयते।
अनेनैव भकारेण कन्यायाः कङ्णणं न्यसेत् ॥ १३२०॥
ततो होम भकुर्वींत यथोकविघिना द्दिजः।
कनिष्टामझ्जुलीं धृंत्वा पत्युः पत्नी त्रजेदन्डु। २१॥
भदाक्षिणऋमेणैव कृते होमे यथाविधि ।
वारज्रं भ्रमित्वा तु सम्तण्डुलर्युज्ञकान् ॥ २२॥
आँ्रैमेत्पद्विन्यासैस्ततः पह्टासने विरोत्।
वामे पार्थ्वे विधावन्या पत्युः पर्नी झुभानना॥ २३ ॥
ततो वस्त्राणि रें्याणि रत्नानि भूषणानि च।
गजाश्वमहिपीर्गाश्व दासीदासान्धनं बहु ॥ २४ ॥
दद्यात्पुत्राय तत्पल्न्यैं विवाहोत्सवमङ्गले।
विमांश्य तोषयेत्तन्र चस्त्रकाश्व्वनभूषणैः ॥ २५ ॥
यथाहैं तोषयेदन्यान्वस्तैः स्वर्णैंभ भूषणैः।
वादिश्राणां महानादैःः शोमनैः शाख्धनिःः्वनैः॥ २६॥

गीतैर्मझ्न्र्रवाक्यैध्ध वेदपन्नैः : गुभार्यंकैः।
बैन्दिमिःः पछ्यमानैश्ध जयमालाखुभाक्षैः ॥ ₹७॥
पूरयेद्दयोम सर्वर्श दिशश्न विदिश्तितथा।
तोषयेद्नपानैध्य ताम्बूरैरितरान्जनान ॥ २८ ॥
छपर्येदासवैरमैंघः कान्ताटृद्दं मनोहरम्।
गोकुलं घासदान्भैश परितोषष नयेन्नृपः ॥ २९ ॥
एवं निस्नरं कार्य विवाहेडहां चतुष्यम्।
चतुर्ये बासरे रात्रै कुर्याच्छृढ़गगरमूर्जितम् ॥ १३३०॥
बरवध्वोर्ययाझोमं लोकलोचनहारकम्।
अहूय करिणां कृन्दं हेमघण्टानिनादितम् ॥ ३१ ॥
फर्णचामरशोभाब्यं सिन्दूरारणणमतककम्।
पुण्पकैः 乡ोभितं दान्तं महामाल्याभियोजितम् ॥ ३२ ॥
आरोहार्य कुमारस्य तत्सेवकजनस्य च।
उद्दीज्य हसतदीपीपथ्य शतग्रोज्य सहम्रवःः ॥ ३३ ॥
तारालोकमिवात्वन्न् मेदिन्यां मेदेनीपतिः।
कुमारं कृत्शृछ़ारं वद्दूधूं कृतमष्डनाम् ॥ ३४ ॥
आरोप्य करिणीं यन्नान्मुक्तापुपक्वारिणीम्।
आरोपयेदेढ़ेकेशयाः कान्तानृद्दमनिन्दिवम् ॥ ३५ ॥
झन्दुवक्वस्रावण्यमिन्दीवर्यदलेक्षणम्।

पुर्वीध्यां परन्ह्रीभिः ूूलितः पुरवासिनाम् ।
वरयाच्रां बिनिर्बर्त्य समागत्य चृपालयम ॥ ३७ ॥
अवतीर्य वरापृष्वा्पणेजज्जनकं निजम् ।
एवं विवाहिताः पुचाः रमन्ते रमणीयुताः ॥ ३८ ॥

लमन्ते च पजाः श्रेष्ठा रूपरीलगुणान्विताः। तेषां पुत्रांश्य कन्याश्य सवाङ्कमारोप्य ल्रालयन् ॥ ३९॥ निर्भरानन्दसन्दोहः प्रुत्रभोगमवाझुयात्।
एवं शिशूंद्धालयित्वा शिक्षयित्वा विवाह्य च॥ १३४०॥
तत्र्पजाः पाल्रयेघ्यत्तु पुत्रोगः पकीर्तितः।
कथितः पुत्रभोगोऽयं सोमेश्वरमहीमुजा॥ ४१॥
इति पुत्रभोगः ॥ १२ ॥
अन्नभोगोऽयमधुना दूयोरन्यो निगघ्यते।
बान्धवान्मण्डपाधीशान्सामन्तान् मान्येंकान् भटान् ॥ ४२ ॥
आश्रितान सुहृद्धो मृत्यान् गीतवाद्यविशारदान्।
अहूय स्वोचिते स्थाने निर्वि(वे)इयाग्रे तु भोजयेत् ॥ ४३ ॥

भोज्यं भक्ष्यं तथा पेयं लेहें चोष्यं तयैव चं। 88 ॥
इति पश्वविधं हृत्यं पथ्यं भुझ्जीत भूपतिः।
रक्तशालिम्महाशाल्लिग्गन्धालिः कलिङ्भकः॥ ४५॥
जुुण्दशालिः स्थूल्रशालिः सूक्ष्मशालिः सषप्टिकः।
रक्तत्वय(ववाद) करालिः स्यान्मह्रारालिम्मिहाकतिः ॥ ४६॥
सुगन्धिर्न्धशाल्धि: स्यात्कलिड्गेत्थः कलिड्गक:।
रुकरून्यो पुण्डशालिः स्थूलश्राल्रिसतदाकृतिः॥ ४७॥
सौक्ष्म्यात्तु सूक्ष्मशालिः स्याद्द्द्यिमासः षष्ठिकः स्मृतः।
एतान् शालीन् पृयक् सर्वान्मुसलैर्बितुषीकृतान् ॥ ४८।।
निक्षिप्य तण्डुलान् पट्टे विस्टुजेक्कणकांस्ततः।
पाषाणमृत्तिकाशाल्डीतृणपर्णं तुषं तथा॥ ४९॥
यत्नाद्विक्ठष्यापनयेद्दासीमिस्तण्डुल्लैस्थितन्। ।
अखण्डान् शोधितानेव क्षालितान् बहुरोो जलैः ॥ १३५०॥

[^29]तण्डुलान् कुन्दसङ़नारांस्तोयान्तर्धारितांश्रिरम् । स्थाल्यां ताम्रकुतायां वा मृज्जातायामथापि वा ॥५? ॥
तण्डुलन्रन्रिगुणं तोयं निक्षिपेच्च पिधापयेव्। वाससा शश्शिशुभ्रेण धौतेन च घनेन च॥ ५२॥
चुल्यां निधाय निर्षूमे बन्हौं ततू काथयेज्जलम्।
सुतपे बुंदुदोपोते ख खल्पवाष्पसमन्विते ॥५३॥
तण्डुलानावपेत्थाल्यां दर्ण्यां च परिघट्टयेत्।
सिक्यं विर्में्र्र वीक्षेत वारं वारं विचक्षणः ॥ ५४ ॥
मृदु(दू)भूते च तत्सिक्तैं (क्थे) किश्चिद्दा कणगर्भिते।
तन्न्र दुग्यं घृतं वापि निक्षिप्योत्तारयेत्ततः ॥ ५५॥
स्थाल्यास्ये पिटकं दत्वा मॅण्डं तं स्रावयेद्रुणः(णी)।
ईषदुद्ध(व) रितं मणडमूष्मणा परिशोषयेत् ॥ ५६॥
एवं भक्षं सुपकं यद्राजयोग्यं तदुत्तमम्।
राजमुदास्तथा पीता निर्ष्या(षपा)वश्नणका अपि ॥५७॥
कुण्णाढक्यस्तथा माषा मस्स्रा राजमाषकाः।
सूपकर्भणि सत्रैते नियोज्याः स्पकारकैः॥५८॥
दलिताड्दलितार्थैते पचनीया यथारुचि।
चणका राजमाषाश्व मसूरा रेंजमुद्रकाः ॥ ५९ ॥
घर्रैंद्रील्दलताः कार्याः पाकार्थ हि विचक्षणे:।

विदली च कृताः सम्यक् शृर्पैकैर्वितुष्षीकताः।
स्थाल्यां शीतोदकं क्षिप्त्वा विदलैः सममानतः ॥ ६१ ॥
आवपेद्विदल्डन्मश्राच्चुल्यामारोपयेत्ततः।
भुद्वद्वम्निपच्यमानेऽन्तहिंहुतोयं विनिक्षिपेत् ॥ ६२॥
 द्रुणः $1<F$ स्या $A$ घो। \& $D$ माष। १० $A$ हैः। ११ $F$ लिः। १२ $D$ तें। १३ $D$ omits these trod lines 1

वर्णाथं रेजनीचूर्णमीबत्तन्र नियोजयेत्।
पुरुहुम्मुन्दुर्षिपेत्तोयं याबत्पाकस्य पूर्णता।। ६३॥
सुश्क्ष्क्णं सैन्धवं कुत्वा विंतत्यंश्रेन निक्षेपेत्।
वर्णतः स्वादुता (खादतः) गन्धान्मर्द्वचाह्राघवादाप॥॥ ६४॥
एवं विद्लपाकस्य सम्यक्सिद्यिरदाह्त्ता।
निष्पावा मेचकाढक्यो हिब्दुना परिवर्जिताः ॥ ६५ ॥
अभिन्नाः पूवर्वत्व पाक्या (च्या) हरिद्राचूर्णक विना।
मसूरमाषपाकेषु हिज़ुतोयं विनिक्षिपेत् ॥ ६६।।
इतरः पूर्ववत् कार्यः पाकः पाकविचक्षणैः।
अक्षालितन्वरान्मुद्नान् समंतोये विनिक्षिपेत् ॥ ६७।।
चुल्यां मुद्द्यिना पाकः कर्तव्यः स्रूपकारकैः।
प₹्यमानेषु पुनेषु हिद्बुवारि विनिक्षिपेत् ॥ ६く॥
आर्द्रकस्य च खण्डानि सूक्ष्माणि च विनिक्षिपेत्।
वार्ताकं पाटितं तैलं भृ (ल्रमृ) प्टं तन्र विनिक्षिपेत् ॥६९॥
तैलभृष्टा मूदूभूताः क्षिपेद्दा चिसचक्रिकाः।
बीजाँनि वा मियालङ्य क्षिप्व्वा दर्व्या विवर्तयेत्त्। १३७०।।
पुनः पुनः क्षिपेत्तोयं स्तोकं स्तोक विचक्षणः।
केचिदिच्छान्ति रुच्यर्थ मेषमांसस्य खण्डकान् ॥ ט? ॥
वृक्षान्वापि द्विधा मिन्नान्मेदेसः राकलानि वा।
मुछ्ठुः सूपे सुनिष्पन्ने चूर्णितं मरिचं क्षिपेत् ॥ ७२ ॥
उत्तार्य नागरं चूर्ण क्षिप्त्वा दर्व्या विघट्टयेत्व।
इयामाककड़नीवारगन्धश्याल्युस्युतण्णुलैः ॥ ७३॥
सरॅवेष्टिक(त) सेवाँकैर्दिवसैलघघुविस्तृतैः।
चिरपसूतमहिषीपयसा पोंयसंग्र पचेत् ॥ ७४ ॥
१ $A$ रा ? रि ? रे ? । २ $D$ तां्ौौ। ₹ $D$ जकानि। ४ $A$ का। ५ $A$ ध। ६ $D$ छु। $D$ रा। ५ A का। $\rho \mathrm{D}$ प। $9 \circ \mathrm{~A} \mathrm{D}$ सा C सां।

पायसं लेठने योग्यं खवादुगन्धं मनोहरम्।
गोधूमाः क्षालिता ग्युभ्राः शोपिता रविरझिममिः ॥ ७५ ॥

गोधूमचूर्णकं श्क्ष्ष्षणं किंचित्वृतविमिश्रितम्॥ ॥६॥
लवणेन च संयुक्तं क्षीरनीरेण पिण्डितम्
सुमहत्यां काष्ठपाँचयां कराזफालैर्विमर्द्येयेत् ॥ ७७।।
मर्दितं चिक्षणीभूतं गोल्रकान्परिकल्ययेत्।
स्रेहांम्यक्तैः करतलैः शालिचूर्णेर्विरुक्षितान्॥ ७८॥
भसारयेताोलकांस्तान् करसश्चारवर्तनने।
विस्तृता मण्डकाः रलक्ष्णाः सितपद्ससमशभाः ॥ ७९॥
भयत्नान्निंक्षिपेत्तज्ञ्त्त्तखर्परमस्तके।
पक्वांभ्भापनयेच्छ़ींशं यावत्काष्णर्य न जायते॥ १३८०॥
चतस्त्रश्व चतस्तश्र घटिटा मा म्डका वराः ।
गोलान्पसारितान्पाणावड्गनरेषु विनिक्षिपेत् ॥८? ॥
अड्नारपोल्रिकाः शस्ताः किश्चिक्कुष्णत्वमागताः।
गोलकान्पिष्टकालिमान् पेषण्या तान्पसारयेत् ॥ ८२॥
सुतप्रतापनिक्षिप्तानीषत्पकान्विवर्वयेये।
कर्परेपि पचेदेवं पेल्खिकानामयं क्रमः ॥ ८३॥
तैलप्रूण्णकटाह्त तु सुतते सोह्रां पचेत् ।
उत्तनपाकसंसिद्धाः कठिनाः सोह्दला मृताः॥ ८४॥
तैलमग्राः पीतवर्णा मृँ्घः (घः) पाहलिकाः समृताः।
तनुपसारितिंन्गोल्रान्ताप्यां ₹नेहेन पैंचितान् ॥ ८५॥
उपर्युपरि निक्षिप्ता(ः) पत्रिका विपचेत्सुधीः।
गोधूपचूर्णादुद्धृत्य शूर्पणाभ्वाहतान् कणान् ॥ ८६॥
 $4 A$ तागा। $\rho D$ ल ता। $90 A$ प्यान्र $99 A$ सार्थ।

दुग्धाक्तान् घृतपकांश्य सितया च विमिश्रितान्।
एल्रामरिचचूर्गेन युक्तान्क्रासारसंज्ञितान् ॥ ८७॥
गोलकेन समावेष्ट्य तैलेनोदुम्बरान्पचेत्।
उत्काथ्य विद्रान पिष्वा चणकमश्भृतीन ग्रुभान् ॥ ८८॥ ॥
हिड्गुस्सेन्धवसंयुक्तान् शर्करापरिमिश्रितान्।
मरिचैल्राविचूर्णेन युक्तान्गोलकवेप्टितान् ॥ く९॥
किश्नित्पसारिते तैले पूरिका विपचेच्छुभाः।
एवं ताप्यां पचेदन्या: पूरिकाश्थ विचक्षणः ॥ १३९०॥
हरिमन्धस्य विद्यं हिब्धुजीरकमिश्रितम्।
लवणेन च संयुक्तमाद्रेकेण समन्वितम् ।॥९?॥
वेष्टयित्वा गोलकेन बे"्टिका खर्परे पचेत्।
विद्लं चणकस्यैचं पूर्वसंभ्भारसंसक्छुतम् ॥९२॥
ताष्यां तैले (ल) विलिम्रायां धोसकान्विपचेहुछ्हैः।
माषस्य राजमाषस्य बह्टाणस्य च धोसकान्.॥ ९३॥ ॥
अनेनैव भकारेण विपचेत्पाकतर्चवित्।
वट्वाणकस्य विदल्रं विदलं चणकस्य च॥९४॥
चूर्णितं वारिणा सार्ध सर्पिषा परिभावितम ।
सैन्धवेन च संयुक्तं कण्डुना परिघट्टितम् ॥९५॥
निष्पावचूर्णसंयुक्तं पेषण्यां च पसारितम्।
कटाहे तैऊसंपूर्णे कटकर्णान्मपाचयेत् ॥९६॥
यावद्बुद्दसंकाशा भवन्ति कनकत्विषः।
माषस्य विद्रोंन् क्रिन्नान्निस्तुषान्द्स्तलोडनै:॥९७॥
ततः सम्पेष्य पेषण्यां सम्भारेण विमिश्रितान्।
स्थाल्यां विमर्घ्य बहुराः स्यापयेत्तदहस्ततः ॥९८॥
आम्ल्रीभूतं मापपिष्टं वैटिकासु विनिक्षिपेत्।
वस्त्रग्भामिरन्याभिः पिधाय परिपाचयेत् ॥९९॥
अवतार्यांत्र मरिचं चूर्णितं विकरेरेदेनु ।
घृतात्तीं हिडुसर्पिंम्यां जीरकेण च धूपयेत 119800 ॥

[^30]सुशीता धनल्रो(ः) श्ष्क्ष्णा एना इंड़रिका वराः। तस्यैव माषँपेपस्य गोलकान्विस्तृतान्वनान्य।।

पश्नभिः सस्तभिर्बापि छिंद्रेश्न परिशोभितान्। नर्भैंतले पचेद्यानह्टौहित्यं तेषु जायते ॥ २ ॥

घारिकासंज्ञया र्वाता मक्ष्येषु सुगनोहराः। निच्छिद्धा घारिका(काः)पका मयथते शर्करायुते।। ३ ॥

एलामरिचसंयुक्ते निक्षिश्रा वटि"(ट)कामिधाः।
त एव वटकाः क्षिपःः काश्च्विके काश्किकाभिधाः ॥ \& ।।
यत्र यत्र द्रवव्रव्ये तन्नाम्ना वटकास्तु ते।
आरनालेन सान्द्रेण दध्ना सुमथितेन च॥५॥
सेन्धवार्द्रकधान्याकजीरकं च विमिश्रयेत।
मरिचानि द्विधा कृत्वा क्षिपेत्तन्र तु पाकवित् ॥६।।
दर्व्या विंघट्टयन्सर्वे पचेद्यावद्घनीमवेत्।
उत्तार्य बटकान्क्षिप्त्वा विकिरेन्मारिचं रजः ॥७॥
हिड्डुना धूपयेत्सम्यग् वटकास्त मंनोंभिधाः।
दुग्वमुत्काथ्य तन्मध्ये तक्रमम्लं विनिक्षिप्पेत्य ८॥
हित्वा तोयं घनीमूतं वस्त्रबद्धं पृथक्तृतम्।
शालितण्डुल्रपिप्टेन मिश्रितं परिपेषितम् ॥९॥
नानाकारेः सुघटितं सर्पिषा परिपाचितम्।
पकरार्करया सिक्तमेलाचूर्णेन वासितम् ॥ $389 \circ$ ॥
क्षीरपकारनामेदं भक्ष्यं मृष्टं मनोह्रम्।
शर्कैरीं वारिसंयुक्तां ताम्रवांत्र विपाचयेत् ॥ ११॥
 तिघद्येस्स।९ A जं। 90 A ना। ११ D रयापि चा।

अर्धपाके क्षिपेद्युग्धं तक्रं वापि यथारचि।
तेन मुं्च्वेन्मलं सा तु शर्करा कयिता सती।। १२ ॥
निमेंलेन च वस्त्रेण गालयेत्रां मुहुप्मुहुः।
मृदौ पाके द्रुता पेया मध्यमे मधुसन्निभा॥?३॥
खरे तु कठिना भक्ष्या साधिके शर्करा भवेत्।
खरपाके सुसिद्धायोंः सितेाया दृढैसम्पुले"॥१४॥
नानारूपाणि कुर्वींत खण्डपाकविशारदः।
शोधितायां सितायां तु क्षीरं संमिश्रयेत्समम् ॥ १५॥
खरपाकावधिर्यावत्तावत्तव्क्वाँययेत्पुनः।
उत्तार्य नागरं तीक्ष्णमेल्राकपूरकेसरैः ॥ १६॥
निक्षिप्य गोलकाः कार्या नाम्ना वर्षोलकासतुते।
वराहपललं स्रित्रं मृष्टे सारड्नजं पॅलम् ॥ १७॥
हरिणस्यामिषं पथ्यं रुक्षं मांसं शहोद्रवम् ।
आविकंक तरसं रुच्यं बधुंकव्यमू(म)जोन्दिवम् ॥३८॥
मत्सयमांसं भवेढ़द्धष्यं शाक्रुं लघु कीर्तितम्।
रुरसम्वरसंभूतं पुष्टं चेन्रुच्यमीरितम् ॥१९॥
मांसान्यन्यानि बल्यानि रसनाभीतिदितानि च।
कृञ्य व्याधियुक्तस्य जराजर्जरितस्य च॥ १४२०॥
शावकस्य च गुष्कस्य विषसन्दूरीषित्य च।
बाँरिणा निहतस्यापि श्रमशोषमृतस्य च ॥ २? ॥
क्किन्नस्य पूतिगन्धर्य मांसानि परिवर्जयेव।
पृष्वंशास्य पार्श्वस्थं बहिरन्तश्य संस्थितम् ॥२२॥
जघनस्य घनं पिणडं पुच्छमूलसम्ड़ुद्रवम्।
क्रोडदेशोदवं चै天 कक्षाभागस्य पूरकम् ॥ २३ ॥
पार्व्वयोः संस्थितं चैव कुक्षिसन्धिँिक्लेपकम्।
आधर्ये(अंस)पूर्वंशकसंभूतं प्रकुलं हृद्वयोद्रवम् ॥ २४॥
 ९ बुक्र। १० $D$ जा। ११ $D$ म्मू। १२ $D$ निं। १४ $A$ अंश।

कालखखण्डं तथा दृबो गुदान्बं च तथान्चेकम्। अक्षिणी रसनाकर्णादृधधो चृषणकर्णकम् ॥ २५॥
 पादाः शृब्न्युरास्वक् च श्रेष्मेततपषं मतम् ॥ २६ ॥



यावत्तजातरोमाणि मोन्मूल्यन्त् सुखं करैः ॥ २८॥
पश्वा्कर्ब्रिकया रोमाण्युदृथण्पपसारयेत्।
अयवा कर्दमालिमिं दहेतें तृणवहिना ॥ २९ ॥
सुखोत्पाख्यानि रोमाणि पूर्व्वच्चपसाएयेत।


पाण्डरं धिससङ़गखं समं संस्थापितं कटें०। ॥१ ॥
आमूर्घं पस्थापयति कर्त्रिकापरिपाटितम्।


अङ्गनरेषु भयूतेषुप धुतबिन्दुस्तवावधि ॥ ३३॥
पश्चन्मरिचचूर्णेन विकिरेस्सैन्यकी० ततः।

अयवा दारितन्क्हत्वा त्वक्रोषान्लवणान्वितान्।

स्विन्नानां श्रुण्ठकानों च भैदोंभागं मृद्ब च।
ताइपन्रसमाकारः कुत्वा चर्षोलिकाः ग्रुभः॥ ॥६ ॥
मथिते र्रार्कायुक्ते दधन्येल्राविमिश्रिते।


[^31]मांसमेदोमैयान्गुण्ठान् पूर्वचचछकलीक्रतान्।
मथिते राजिकायुक्ते मातुल्डिड्नक्केसरे॥ ३८॥
धूपिते हिब्नुना सम्यक् दध्धि चुक्करिकाः क्षिपेत्।
घृते वा चकलीं भृष्ट किरेदेल्रा सरार्कराम् ॥ ३९॥
अथवा मातुलुड्रॉन्य सुपकस्य च केसौरः।
सूक्ष्पैरार्द्रकखण्डैन्न केसरामैं (म्ले) मेनोहैरैः ॥ १४४० ॥
चूर्णितं मरिचें राजिसैन्धवैमिमिश्ययेत्तातः।
हिब्नुना धूपिता: साम्ल्रा हृद्याध्यैक्लिका वराः ॥ ४? ॥
दध्ना विमिश्रयेचिश्चां किंवा दाडिमसारर्कम्।
अथवामलकं पिष्टं मेलयेद्बाम्लवेतसम् ॥४२ ॥
रसं वा मातुलिड्ञन्स्य रसं दन्तशाठस्य च ।
मिश्रयेद्वा रसानेतान्न्द्विच्वाडपि यथारूचि।। ४३॥
गन्धार्थ धान्यकं हिद्धु जरिकं तन्र निक्ष्पेपेत्।
हरिद्रां चैं वर्णार्थ सुस्स्क्म च तथार्द्रकम् ॥ ४8॥
रुच्यर्यं विग्वमरिचं सैन्धवं च विनिक्षिपेत्।
गालयेत्सितबस्त्रेण किंचितैलं विमिश्रयेत्व ॥8५॥
मृदः स्थाल्यां विनिक्षिप्य दर्वीघट्टनपूर्वकम् ।
पलेहकें मृदावगौ पचेत्पाकविशारदः ॥ ४६॥
पक्षिप्य झुण्ठकांस्तन्र मुदु कुर्याँच पाकतः।
भावितांश्न रसैः सैंः सिद्धानुत्तारयेद्धुधःः॥ ४७ ॥
धूपयेद्धिन्नुना वापि नखधूपेन वा पुनः।
धूपेन जीरकस्यापि शारिधूपेन कोविदः $118<11$
चणकर्य समान्वण्डान्कल्पयित्वा विचक्षणः।
निशाजीरकतीक्ष्णाद्यैः ञ्रुण्ठीधान्यकहिड्दुलिः ॥ \&९ ॥
 \& D कैः। \& A प्रहेखलकं। १० F तुरा ११ D त्ततः। १२ A ण्कि।

चूर्णितमेमेलययित्वा तांस्तपततैले विनिक्षेपेत्।
समानार्ट्रकखण्डंश्भ चणकान्हरितानपि॥ १४५०॥
श्लक्ष्णमांसैः क्षिपेत्कोलं निष्पावोन्कोमलानपि।
पलाण्डुराकल्गान्वाडपि लगुनं वाडपि निक्षिपेत् ॥ ५?॥
एवं पूर्वोदितं सुदः पयुस्ञीत यथारुचि ।
शोषितेऽम्लरसे पश्थात्सिद्धमुत्तार्य धूपयेत् ॥ ५२।।
बदराकारकान्वण्डान पूर्ववच्चूर्णमिश्रितान्।
आर्ट्रकांस्त्र्यमाणांथ्थ पकतल़े विपाचयेत्॥ ॥ ५३॥
वार्ताकराकलोंध्यैव मूलकस्य च खण्डकान्।

बटकान्निक्षिपेत्तन्र मेषकस्य च चूर्णकम् ।
कासमर्देन संयुँंक्तं पल्रान्यन्यानि कानिचित् ॥ ५५॥
सुसिद्धं वासयेद्दूपैनानारसविमिश्रितम्।
नानाद्रर्व्यसंसेता सा कवचन्दी भवेच्छुभा।।५६॥
स्थूल्रामलकसड्लाशान् श्रुद्दमांसस्य खण्डकान्।
काभयेद्राजिकातोयैयैनगगरार्द्रकसंयुतैःः। ५७॥

तत्समान्जुण्ठकान्क्षिप्ववा सैन्धवं तत्र योजयेत् ॥५८।।
मेथौकचूर्णंक तत्र धान्याकस्य च पूल्रिकाम्।
निक्षिप्योन्चारयेस्स्ददो घृते(तं) वान्यत्र तापयेत् ॥ ५९ ॥
सुतमेते च घृते पश्वाव्वभुनं हिद्नुना सह।
पक्षिप्य संस्कृतं मांसं तस्यां स्थाल्यां पवेश्रयेत् ॥ १४६०।।
पिहितं च ततः कुर्यात्किश्वित्कालं भतीक्ष्य च।
उत्तारयेत्ततः सिद्धं छुर्युल्डोंख्यमिदें वरम् ॥ ६१॥
 \& C च। D समोपेता। $9 \circ \mathrm{D}$ का थ। ११ D पे। १२ D वा A बा। १३ A यु़। १४ F ख्या C खi

पृष्ष्ंशसमुन्दूतं शुद्धं मांसं पगृe्यते।
घनसारपमाणानि कृत्वा खण्डानि मूँकچैः ॥ ६२॥
विध्वा तु बहुशस्तानि बहुर्धन्धाणि कारयेत्।
हिब्ववर्द्रकरसैर्युत्तं सैन्घवेन च पेषयेत्, ॥ ६३॥
शुल्रमोतानि कृत्वा तन्यड्गारेष भतापयेत्व।

सिद्धेषु मारिचं चूर्णं विकिरेत्सैन्धवान्वितम्।
नाम्ना भडित्रकं रूच्यं लघु पथ्यं मनोहरम् ॥६५॥
अनेनैव भकारेण जर्जरीकृत्यं खण्डकान्।
स्थाल्यामम्लेन संयोज्य पाचयोद्धिक्जुनासह ॥ ६६॥
आर्द्रकस्य रसेनापि धान्यकस्य रसेन च।
जीरकस्य च चूर्णेन मेथ(था)कस्य च मिश्रयेत्व ॥ ६७ ! ।
शोषयित्वा द्रवं सवं घृतेन परिव(भ) जियेत्।
क्षिपेच्च मरिचं भृँट्टे सूदो हणर्डभडिज्रके॥ ६८॥
मेषस्य कन्धरंरां छित्वा स्थाल्यां रक्त विधारितम्।
मर्दयेयक्करशाखार्भिर्निक्षिय्य ल्रणं मनाक् ! ६९॥
मृद्यमाने तु रुधिरे सिराजालंविनिःःसटे।
अपनीय तथा कुद्दं कीलालं पिहितं न्यसेत् ॥ १४७०।
ऋोडैदेश्शात्समारभ्य कर्चिकाग्रेण पाटिताम्।
त्वचं विभज्य गान्नेय्यो हरेद्वाह्यन्तरस्थिताम् ॥ ७?॥
पूर्वोद्दिष्पदेशेषु स्थितं मांसमथाइरेत्।
स्नायुग्रन्थिविनिर्मुर्तं खण्डशः परिकल्पयेत् ॥ ७२॥
पूगीफलप्रमाणाने कत्वा खण्डानि पूर्ववत् ।
संस्कुर्यात्पूव्व्वच्चूर्णैरम्लैन्न परिपाचयेत ॥ ७३॥
१ $A$ करपूर। ₹ $D$ पू । ₹ $D$ सिश्चेयेताकं। ४ $A$ ज्ञोवा ? । ५ $A$ द्रव्यं। ₹ $A$ त । ५ $A$ मृ। く $A$ 呢। 9 A न्य । $9 \circ$ ले। 99 D है।

स्तोकावशेषपाकेस्मिन्न्यस्तं रक्षं विनिक्षिपेत्। पूर्णे पाके समुत्तार्य धूपयेदिध़ुज़ुरीरैः॥ ॥४।।
कर्पूरचूर्णकं तस्मिन् एल्याचूर्णेन संयुतम्।
विकिरेन्मरिचैर्युंक्तं कृष्णपाकमिदंद वरम् ॥ ७५॥
अङ्गारमृष्कं मांसं शुद्धे पट्टे निधापयेत्।


जीरकैमेरिचैः पिष्टेरहिंद्धुसैन्धवनूर्णकःः॥ ७७॥
मिश्रयित्वा तु तन्मांस हिद्धुधूपेपेन वासयेत्।
आमं मांसं च पेषण्यां हिङ्ुतोयेन सेचितम् ॥ ७८॥
ळवणेन च चूर्णेन सैहितं पेषयेद्दुधः।
पिष्वाचिकणं कुत्वा गोलकानि पकल्पयेत् ॥ ७९ ॥
चूर्णींकतं तु गन्मासं गोलकैस्तद्विवेष्टयेत्।
चूर्णगर्मांच्य बटकान्पक्षिपेदा़के چुुभे ॥ १४८०॥
ख्यातास्ते मांसवटका रुच्या ह्रया मनोहराः।
त एव वटकास्तैले पकाः स्युर्भूषिकोंभिधाः ॥८? ।
तदेव चूर्णितं मांसं कणिकापरिवेष्ट्तितम ।
अड्गगरेषु तथा भृष्टं कोशार्टाति निगद्यते ॥ ८२॥
वार्तांकं वृत्तदेशस्य समीपे कुतरन्ध्रकम्।
निष्कासितेषु बीजेपु तेर्न मांसेन पूरितम्॥ ॥३॥
तैलेन पाचितं किश्चिदाणके परिपाचयेत्।
पूरमट्टांकसंजं तत्त्वादुना परिपाचयेत् ॥८४॥
कोशातकीफलेडपयेवं मूलकस्य च कन्दके।
पूरिते चूर्णमांसेन तत्तन्नाम्ना तु कथ्यते ॥८५॥
आमं मांसं सुपिष्टं तु केसरादिविमिश्रितम् । वट्कीकत्य तैलेन तत्रेन परिपाचयेत् ॥८६॥
आणके च क्षिपेत्तज्ञस्तापयेद्वा विभावसौ। नึम्ना वट्टिमकं तत्तु त्रिः (त्रि) भकारमुदीरितम् ॥८७॥ अंन्चाणि खण्डशः कृता कालखण्डं तथा कुतम्। वारिमक्षालितं कुत्वा खणिडाँः (तान्) समरूपतः ॥ ८८॥ मेदसः शकलास्तद्वन्मांसखण्डांस्तथैव च। राजिकाकल्कदिग्धांस्तांस्तोयमिभ्रान्विपाचयेत्॥८९॥
आर्ट्रकस्य रसं स्तोकं अम्लमलपं विमिश्रयेत्। भमाणाद्धवणं क्षिप्त्वा हिद्धुनोयं च मेल्रयेत् ॥ १४९०॥ किश्चिचछेषं द्रवं तत्तु समुत्तार्य विधूपयेत्। पश्ववर्णीति विख्याता नानारूपरसावहा ॥९? ॥ अन्त्राणि जलधौतानि शूल्रयष्ट्यां विवेष्टेयेत्। तापयेच तथाड्ड़गरैयोवर्काठिनतां ययुः ॥ ९२ ॥ पश्वाद्विच्चूर्णितं श्कक्ष्ण सैन्धवं तेषु योजयेत्। अन्त्रझुणठकमाख्यांतं चर्वणे मर्मरारवम् ॥९३॥ पूर्ववच्छोषिते रक्ते बीजपूरस्य केसरम्। रसमार्द्रकसंभूतं रसं दन्तशुठस्य च॥ ९४॥ जीरकं हिङ्ुुमरिचं धान्यकं सैन्धवं क्षिपेत्। मेद्सः श्लक्ष्णखण्डानि क्षिप्वा सर्व विलोडयेत् ॥९५॥ अन्त्र पक्षाढितंत्यत्नात्तेन रक्तेन पूरितैतम । पेटकाक्छतियुक्तासु कम्रासु परिवेष्टयेत् ॥९६॥ कम्रामुखानि बध्नीयात् केवलैरत्न्रकैस्तथा। तैरेव रज्ज्जुस



अङ्गयरैः किंगुकाकारैर्यावत्काठिन्यमान्तुयुः।
मण्डलीयं समाख्याता राजवृक्षफलोपमों॥९८॥

अडुुलद्ययमानेन खण्डांस्तस्याः पकल्पयेत् ॥९९॥
खण्डानि कालखण्डस्य तत्रमाणानि चान्तरा। शूळ्रमोतानि कृत्वा तन्यद्नारेषु प्रतापयेत् ॥ १५००॥
सैन्धवं विकिरेत्तत्र सुश्रक्ष्ठं मरिचान्वितम्। वर्णशुगुणकनामेद्ं वर्णितं सोममूभुजा ॥ ? ॥

अड्नारेपु तथा भृष्ट्वा कालखण्डं विक्रत्य च। पूगीफल्ममाणेन खण्डान्कृत्वा विचक्षणः ॥ २ ॥ तैलेनाभ्यज्य तान्सर्वान्मरिचाजाजिसैन्धवैः। चूर्णितैर्विकरेरत्पश्याद्दिधुधुपूपेन धूपयेत् ॥ ३ ॥
अनेन विधिना भृष्ट्र्वा राजिकाकल्पलेपेपैंम् ( तान्)।
कालखण्डान्मकुर्वींत दध्ना राजिकयाडथवा ॥ ४।।
भृष्ट्र्य कालखण्डस्य कत्वा चँक(क)लिकाः भुभाः।
केसेरैरैमातुलिड्डनस्य सैन्धवाहैय्य मिश्रयेत्र॥५॥
समेदर्कौौ द्विधा भक्तौ कृत्वा ल्वणमिश्रितौ।
आम्लकैर्मावयियत्वा तौ तैलेन परिपाचयेत् ॥६॥
ऋोडदेशोद्रवं मांसमेस्था सह विखण्डितम्।
असकीकससंयुक्तं पार्श्वक्रल्या समन्वितम् ॥ । ॥
मृद्राण्डे स्थाल्य(ल)वन्त्रे तन्निक्षिप्य बहल्लोदके।
हिढुुना चार्द्रकेणापि सैन्धवेन च संयुत्त् ॥ ८॥
काथयेर्रुचिरं कालं यावत्तन्मार्दवं भजेत्।

 < D हु।9 C सह्ना A सर्ता। $9 \circ \mathrm{~A}$ ल्काषित। ११ D ख्यातं सूपराघ्बविशारदैः।

विशैस्तस्य च मेषस्य जठरं पाटयेदन्तु ।
आन्तरं सर्वमुत्सार्य बध्नीयादपराङ्धिौ॥ १११०॥
शिरश्न रज्वा दृढया ज्वालायां परितापयेत्।
यावट्रोमाणि गच्छन्ति यावक्कुष्णत्वमेति च ॥ १? ॥
ततः पक्षाल्य तोयेन शेषं कोडबदाचरेत।
अन्येषां श्वापदानां च रेषं मेषवदाचरेत्व। १२॥
समेदसकानि मांसानि कृत्वा दीर्घाणि कर्तथंः।
हिछ्ञगतोयेन संसिच्य लवणेन विलोडयेत्र ॥ १₹ ॥
छायायां तानि खण्डानि वास्तु(यु)ना परिशोषयेत्। एकद्वित्रिदिनान्तेषु मृष्टन्यड्गारपुञ्जके ॥ 38 ॥
स्थूल्रीकृतानि यावच स्वादुरुच्यानि यन्न्देणाम् ।
उपष(ख)ण्डकनामानि सर्वश्राकोत्तमानि च॥ १५॥
हरिणस्य तथा खण्डान् चक्रलीपरिकल्पिपान्।
सम्भारसहितान्पाज्यल्वणेन विमिश्रितान् ॥ १६॥
शोषितानपि चात्यर्यमग्येना परिरर्जितनान।
हृध्यान्यैथा(पथ्या)न्सुगन्बांश्र कल्पयेदुपखण्डकान् ॥ १७॥
रुरारम्बरसारड्गनछागस्य नलकं पृथु।
अगौौ भृष्ट्वा शिल्राघातैः स्फोटँयित्वा पयत्नतः ॥१८॥
मज्जानं तु ततो हत्वा लवणाम्ल्रेन हिद्धुना।
मरिचाजाजिचुर्णेन पचेत्स्थाल्यां विचक्षणः ॥ १९॥
यस्य कस्यापि मेषादे: शिरो भृष्टवा विमिद्ध च।
अदद्रीत च मस्तिष्कं कांखिकेन विपाचयेत् ॥ १५२०॥
आणके तैलमध्ये वा यथारुचि पुनः पचेत्।
चूर्णै: संयोज्य तत्पश्याद्धिक्जुपूनेन धूपयेत् ॥ २?॥
पक्षिणामपि सर्वेषां पिच्छानुत्सार्य सर्वैतः।
चF्नुपादं पृथक्षृत्वा पाटयित्वा ततो(थो)द्रम् ॥ २२॥

 यथा सूकरमेपाणां क्रियाः पोो्र्ता विपानेने। २३॥

 मत्त्यॉंनां छेदयेल्द्शींष्ष पुच्छं तेषां च पक्षिणाम्।
बिपाच्च जबरं तन्मादून्क्नाण्यपसाइयेत्व ॥ २५ ॥
कर्लॉकरोष्ट्ट वडिशा दग्वा खवल चान्तुकः? ?

मत्प्यानां घर्षणं कार्य तैहेन लवपेन च।
यावतिप्चिहरतां याति मत्त्यगन्वथ नइयति ॥ २७ ॥

बब्ते धध्वा निपीडचैतान् स्रावयेत्सड्ञनं जल्रम् ॥ २८॥
क्षेपेत्वूर्भसिद्देप्ष पवेक्वाणकेषु तान्।
ख्वले काले गते स्यदः स्याल्रीपुस्तार्य घूपयेत्व ॥२९ ॥
मत्स्पखण्डानि धितानि चिश्वाम्लेन विपाचयेत्व।
ततो गो खूमनचूर्ण तु विकिऐेत्वेपु सर्वतः ॥ ९५३०॥
तनृत्ते क्षिपेत्रानि पिड्ज़ान्युत्तारयंत्ततः।
एलामरिचचूर्णेन सैन्धवेन च भावयेत् ॥ ३१ ॥
आणके बा तथा तैले वहौौ बा घूमवर्जिते।
पूर्वोंत्रविधिना मत्स्यान यथारुचि विपाचयेत्व्। ३२॥
मत्पयांध खण्डशः कृत्वा चतुरक्गुलसम्मितान्।
ल्रवणेन समायुक्तान् कुक्मेपुप परिपूर्येत्व ॥ ३३॥
खांरखण्डा इति ख्याताश्भिककालं बसन्ति ते।
भोजनाससरे स्दो वह्निना परिभर्जयेत्त ॥ ३४ ॥



## विपच्य तपतैले तान्येल्रामरिचकाद़िभिः।

विकीर्य सैन्चवेनापि हिड्ुना परिधूपयेत्॥ ॥६॥ कचछ्छान् वह्निना भृष्दा पादांश्छल्कांश्व मोचयेत्।
शिरस्यैव पृथक्छुत्वा पकरम्भाफलोपमान्॥ ३७॥ अम्ककैभ्य विपच्याथ तैलेनाज्येन वा पुनः।
पाचयेच सुसिद्धांस्तान चूर्णकैरेवचूर्णयेत्व॥३८॥ आणके वा पचेत्तन्जो निर्धूमे वा हुताताने।
नन्घावर्ता इति ख्याता मृदुरुच्या मनाहेराः ॥ ३९॥
कर्कटांस्तु लघून्थ्थूल्रान् हस्तपादवियोजितान्।
रुक्षे ताम्रमये पात्रे सुतप्रे तान्वि(म)वर्जयेत् ॥ १५४०॥
स्फोटिते खर्परे वांस्तु मृदों भाण्डे विनिक्षिपेत्।
विपचेद्धवणाम्लैस्य पुनः सर्पिषि पाचयेत् ॥ 8 ?॥
जीरकं लवणं तीक्ष्णं चूर्णितं तेषुँ निक्षिपेत्।
गृष्यों बलकरा हृद्या मृष्टासे धृतकर्कटाः ॥ ४२॥
मूख( प)काः क्षेत्रसंभूता नदीकूलेषु संस्थिताः।
स्थूलाः इयामास्तथा पुष्टा जात्या ते मयिगіँ: स्मृताः ॥ ४३॥
पतत्रे सलिले तांस्तु निक्षिपेत्पुच्छधारणात्।
उद्धित्य तस्मात्सलिल्राद्रोमाण्युत्पाटयेत्ततः ॥ ४४॥
विभेद्य जठरं तेषां स्फोटयेदन्न्रकाणि तु ।
सम्भारसहितैरैम्लैः पचेच लवणान्वितैः ॥ ४५॥
शूल्रमोतांस्ततः कृत्वा तानङारैः भतापयेत्।
यावद्वहिस्त्वचस्तेषां झोषमायान्ति तापनात्॥ ४६॥
सुपकेषु तथा तेषु मूख(प)केषु किरेदन ।
लवणं मरिचं ञ्रुण्ठी जीरकं च विचूर्णितम् ॥ ४७॥
फलगाकं $प$ चशाकें कन्दशारंक च मूलकम्।
पुष्पशार्ं र्ं रिम्बिशांकं पकापकविभेद्तः ॥ ४८॥

कल्पयेद्विविधेः आाँकैमींसवत्र पाककोविदः। वटकान् पर्पटानू हृद्यानड्गारेः परिभर्जेयेत् ॥ ४९ ॥
आम्राम्रातकजम्बूश्व बीजपूराग्यिमन्थकै।
भद्धातागस्त्यकोपोपसद्राक्षामृड्गकसब्धकै: ॥ ५०।।
प्रुनर्नवा मरी तीक्ष्णा अंतसी सुरसाद्वयम्।
मरकं तालपर्णी च भिण्डुकी मुण्डैंका तथा॥५?॥
ब्राह्मी चैवाम्ल्रपत्री च कोकिलाक्षी कुसुम्भकम्।
अझ्जनं पद्यकोगश्य शेढकं च तथापरं।। ५२ ॥
सङ्गृत्य पद्धवानेषामेंम्ल्र(म्लि्रि)काम्लेन मिश्रयेत्।
जग्बीराम्बेन दध्ना वा लवणेन च संयुतान्॥ ५३॥
श्रीफलं केतकं चिश्चा मेषझृड्गी सुगन्धिजम्।
कुठजं मरिचं पथ्या विषमुष्टिकशिम्बिजम्॥ ५४॥
एल्रारामठनीवारमेथिकापर्पंटं तथा।
अगस्त्यं नन्दनं राजमातुल्टिङ्गकपादल्ल़ ॥ ५५॥
कटं मटं करेटं च करीरं टेण्टुकं तथा।
वेत्रकारीफलं चैव लवणाम्भसि निक्षिपेत् ॥ ५६॥
चूतममम्रातंक धान्री क्रैहिरी कर्करी तथा।
कूष्माण्डं चुपसं द्राक्षा कर्कटी बृहृतीद्वयम् ॥५७॥
कोशातकीबीजपूरं निष्पावं करमेर्द्क्रम्।
जम्बीरविम्बवार्तांककर्मरं लवणाम्भासि॥५८॥
अथवा राजिकाचूूर्णे सतैल लवणान्विते।
पक्षाल्य चृन्तसहितंत" फलं चूतादिकं न्यसेत् ॥ ५९॥
कारवें्ध सपनसं कद्लीफलमेव च।
सतैले राजिकाचूर्णे निक्षिपेद्धवणान्विते।! १५६०।।



वंशाहूंरं उघुं चैकी़ीं शतावर्यासतथैव च।

सालिएे लवणोपेते तैले बाsपि सराजिके।
ळवणेन समायुक्ते पक्षिपदद्रुरानिमान् ॥ ६२ ॥
मागिणीमांद्विक पैंट्डुं कँचोरें बनमागिणाम् ।
कर्भूरमागिणीमूलं तंयैवाम्हहरिख्रका ॥ ६३ ॥
सूरणं मधुरिश्युं च तथा शैंबलकफन्दकम ।
एवानि पूर्ववत्कृत्वा तैटे बापि विनिक्षिपे ॥ ६४॥
गव्यं बा माहिपं वाशपी क्षीरं नीरविवर्जितम्। ।
पचेत्थलल्यां मृदावरौौ दरींघटृनसंयुत्म ॥ ६५ ॥
अँ्थावरोषं क्रुवांत त्विभागेनावरेष्षिर्ष्।
पद्भागगोपितं बाजपि कुर्यादघावरोषिकम् ॥ ६६॥
अर्थावरीशिष्टे पाने स्यात्रिभांग केष्बकं भवेत्।
षह्मांग पिण्डामेति शर्रारा स्यदधथाष्टमे ॥६७॥

नवस्थाल्यां न्यसेन्रुत्रु निवाते स्थापयेच क्ताम् ॥६८ ॥
शर्करामिश्रित्रं बापि ऊरुकैर्बापि लिमिभ्भयेत्।
यामष्य्कोपितं क्षीरमम्हतां घनतां भजेत्व ॥६९।
दरीति नाम भाप्नोति पथ्यं मृं्ं मनोहरम।
हीनकाले तथा पथ्यं निरकालेडम्टता बहु ॥ १५७०॥
मन्थानेन मथित्वा तन्ववनीतमयो शैरेच ।

पादाम्बु तक्रमुद्धिं घूपूतित हिड्ड़जीरकैः।
आर्द्रकेण समायुक्तमेलासैन्धचचूर्णितम् ॥ ७२ ॥
 < $A$ ष। ९ $A$ आर्दो। १० $A \& 1$ ११ $A$ आर्दो। १२ $D$ तन्तु । १३ $D$ तम। १४ $F$ क। १५ $D$ द्ध। १६ $A$ त्यार्द्ध। १७ $A$ र्दि ।

मथितं रार्करायुक्तमेलाचूर्णविविश्रितम्।
कर्पूरधूपितं नाम्ना मज्जिकेत्यभिधीयते॥ ७३॥
निष्पीज्य दधि वस्त्नेण स्रोवयेत्तह्रुता जलम्।
शर्रैलैलासमायुक्ता सूदैः शिखरिणी मता॥ ७४॥
स्नादितं यद्धृतं तोयं जीरकार्द्रकसैन्धवैः।
संयुक्तं हिलुधूपेपेन धूपितं मस्तु कर्तितम् ॥ ७५॥
नवनीतं नवं धौतै नीरलेशाविवर्जितम्।
तापयदेग्निना सम्यक् दृद्नाना धृतभाण्डके।। ७६॥
पाके संपूर्णतां याते क्षिपेनोोघूमबीजकम् ।
क्षिपेत्ताम्बूलपनं च पश्चादुत्तारयेद्बcतम् ॥ ७७ ॥
तण्डुलक्षालितं तोयं चिश्नाम्ल्रेन विमिभित्रित्।
ईषत्त्केण संयुक्तं सितया सह योजितम् ॥ ७८॥
एलाचूर्णसमायुक्तमार्द्रकस्य रसेन च।
धूपितं हिश्रुना सम्यक् व्यक्जनं परिकर्तितम् ॥ ७९॥
सौवीरनिर्मळं साम्लं ह्रवणेन च संयुतम्।
हिद्धुना जीरकेणापि धूपितंत धूपकाई्जिकम् ॥१५८०॥
शद्धुद्यं समास्थाप्यें बभ्रीयादुज्ज्वलाम्बरम्।
पसार्य ष(य)ष्टिमिः किश्चिचक्षीरमम्ल्लेन भेदितैम् ॥ ८? ॥
सितया च समायुक्तमेत्राचूर्णविमिभित्रम्।
क्षिपेप्यसारिते बत्त्ने स्वाबयेतेपषयेत्समम् ॥ ८२॥
प्रुनः प्रुनः क्षिपेत्तत्र यादन्निर्मलतां त्रजेत्।
पक्विश्वाफलं भृष्टं वर्णार्थ तत्र निक्षिपेत्॥ ॥३ ॥
यस्य कस्य फलस्यापि रसेन परिमिश्र्रेत्।
तत्तन्नामसमाख्यातं पानकं पैयमुत्त्तम्॥ ॥८४॥
सौवर्णे राजते घात्रे रीतित्यम्न्रविधारिते।
भोजयेन्मण्डलेशादीन्यथायोग्ययदेशतः ॥८५॥


भरंमेगुक्तिसमोपेते कनकस्थालसंभुते।
जल्मक्षालिते सम्यक् सितनव्ब्रैभमार्जिते ॥ ८७॥
वर्धयेप्प्वर्कणितमन्नवकान्वँाननकम्।
ऊरुनाभिपदेश्रान्तं सम्बाब्र सितबाससा ॥ ८८ ॥
गदिकायों समासीनः पूर्वाशसम्प्रुखो तृपः।
अंनं मुनसमोपें भुज्जीतोषणं घृतष्बुतम् ॥ ८९ ॥
भाचीमुपसस्तु भुज्जान आयुश्व लभते बहु।
यशश्व ल्नतेडत्पर्यमश्नन्दक्षिणदिस्म्पखः ॥ १५९०॥
त्रियं तु लभमे पुष्टं भुजानः पध्यिमाननः।
सत्यवाक्यफल भान्नोत्यश्नन् धनददिब्प्रवः ॥ ९१॥
श्रृष्षणमांससमायुक्तं विदलैख़्वा विमिश्भितम ।


नानारिदैध्तथया शाकैः फलपन्नसममृदवैः॥ ९३॥

यथारचि ययासात्म्यं सुखं भुखीत भूपतिः ॥ ९४॥
पकान्नं पायसं मध्ये शर्र्राषृतमिश्रितम्।
ततः फल्रानि भुखीत मधुराम्हरसानि च ॥ ९५॥
पिवेच्च पानकं हृघं लिस्दाजि्छिसरिणीमपि।
चूपेत मज्जिकां पश्शादधि चांच्चाडनत्तो घनम्॥९६॥
ततस्तकान्विभभ्नीयाव् सैन्वेन च संयुतम्।
क्षीरीं बाडपि पिवेनपथाब् पिवेद्धा काध्जिक कैरम् ॥ ९७॥
 हैनिं। $A$ प्डेप। \& $A$ वा। १० $A$ न्त। ११ $A$ नरी।

मांसमम्लेन भुस्जीत दुग्धं वो शर्करायुतम्।
लवणेन तथा चाम्लं क्षारं कटुकषायकैः॥ ९८॥
बसन्ते कटु चाश्नीयाद्वीष्मे मधुरशीतल ।
वर्षासु च तथा क्षारं मधुरं शरादि स्मृतम् ॥ ९९॥
हेमन्ते स्त्रिजमुष्णं च शिशिरेड
एवं भुस्जीत यद्रूपो अन्नभोगः स कथ्यते ॥१६००॥
अन्नभोगः समाख्यातः सोमेश्नरमही｜ुुजा।
\｜इत्यन्नभोगः ॥ १३ ॥
हृम्यः पानीयभोगोऽ्यमिदान्नीमभिधीयते ॥ ？॥
मध्ये मध्ये पिवेद्वारि स्तांकं स्तोकं सुरीतललम्।
भोजनस्य च रुच्यर्य पाकार्थमशनस्य च ॥ २ ॥
โिपासायां च जातायां स्वेच्छया पीयते जलम्।
नियमो नात्र कालस्य तृषावेगो न धार्यते ॥ ३ ॥
असकः भाणिनामापो जीवितं यत्तदाश्रितम्।
मूर्चिछता अपि जीवन्ति यतस्तोयेन सिश्चिताः ॥ \＆॥
दिव्य（न्या）न्नरिक्षं नादेयं नैझंसं सारसं जल्रम् ।
भौमें चौँैंडं च ताडाकमौद्विदं नवमं स्मृतम् ॥ ५ ॥
स्वात्यां पयोदनिर्मुक्तं सूर्यरसिमविमिश्रितम् ।
सर्वदोषापहं स्वादु दिव्यमित्युच्यते जल्रम् ॥ ६॥
भाट्टड्जलदनिर्सुक्तमव्यक्तं स्वादुलॅक्षणम्।
वारि 干फटिकसड्बगामान्तरिक्षमिति स्पृतम् ॥ ७॥
नद्यां ौैल्रमसूतायामिन्द्रनीलसमपभम् ।
भगास्तभूमिभागस्थं नीरं नादेयमुच्यते ॥ く॥

[^32]वातुकासु करैगंतंत कृत्वा यत्वाप्यते जल्रम् ।
उस्क्षेपेणेन नैर्मल्यं याति निष्प(ष्य)न्दनं ह्टि तत् ॥९॥
नद्याः शैल्रवराद्वाजपि स्तृमेकन्र संस्सिथतम् ।
कुमदान्मोजसज्छन्नं तोयं सारसमुच्यते॥ १६१०॥
वापीक्कपसमुत्पन्नं नीलोट्पलद्र्रमभम् ।
विमलं मधुरास्वादं भौममम्भोडभिधीयते ॥ १? ॥
ख्वयं दीर्घशिल्राव्वश्रेष्वैतसीपुष्पसन्निभम्।
निर्मलं मधुरं पथ्यं सलिलं चौणैडमुच्यते।। १२॥
पालिबन्धेन संरद्ध(द्धः)कुल्यापूरागतो रसः।
प्रतिवर्ष बना(नवा)म्मोभिमि(मिमि)अ्रस्ताडाक उच्यते ॥ १३॥
निर्मलं लघु पानीयमुत्तानं ख्वादु शीतल्रम् ।
शैलसानुसम्भेदेदान्नैंझ्रंरं परिकीर्तितम् 1198 ॥
दशमं केचिदिच्छिन्ति वार्ष्ते जीवनमुत्त्तमम ।
नारिकेलसमुद्यूतं स्वादु वृष्यं मनोहरम्॥१५॥
हैंसोदंक तथा चान्पत् क्रियासंस्कारसंक्कतम्।
दिवा सुर्यांगुसन्तर्तं रात्रौं चन्द्रांगुशीतलम् ॥ ?६॥
सकर्दमं सहैवालं पल्वलोत्थं सवछ्धनम्।
वर्जययेदूषरोन्भूतं गन्धर्णीच्च दूषितम् ॥ १७॥
अशोकपह्धवपख्यं भुद्रफ्फटिकसान्निमम् ।
नील्रोलपलद्रहयामं कषायमधुरं वरम् ॥ १८॥
कणाधुस्तकसंयुक्तमेलोशीरकचन्दनैःः।
मर्दिती मृत्तिकापिण्डं खदिराड्गारपाचितम् ॥१९॥
निक्षिपेन्निमले तोये सर्वदोषहरे शुरे ।
कथितः पिण्डवासोऽयं सलिलेछु विचक्षणैः॥ १६२०॥

[^33]सह्काररसेनापि पाटलोट्पलच्पकैः।
वोसयेच यथाकालं पुष्पवासोऽयमीरितः ॥ २१॥
लवड्गनेशीरकपूरककान्तानलद्चन्दनैः।

विचूर्णितैः समैरेरमि: सुशीतामलवारिणाँ।
चूर्णाधिवेासिनः भाह भ्रीमूत्सोमेश्वरो नृपः ॥ २३॥
करैैर्मृण्मयैः श्लक्ष्षणः पवाल्रारुणकान्तिामिः।
चर्म पान्चःः सुरर्म्यैंव्वा त्रिफलो(ला)परिशोधितैः ॥ २४॥
नालैल्य सुबहुच्चिद्दैः रौप्यकफ้टिककाश्ननैः।
सहितैस्तै: ग्रुभकरैः सितवस्त्रावगुणितैः ॥ २५॥
भृतं मुरीतलं तोयं निर्मलं मृदु नीजितम्।
पिबेंत्सौंवर्णचचकेः शुक्तिभिर्वा विसैरपि॥ २६॥
दिव्यं शरदि पानीयं हेमन्ते सरिदुद्धवम् ।
शिारिरे वारि ताडागं वसन्ते सारसं पयः॥ २७॥
निदाधें नैद्द्रूं तोयं भौमं पाष्टषि पीयते।
हंसोदक्क सैदा पथ्यं वार्ष्षे पेयं यथाराचि॥ २८॥
सहजं निमेंकं वाงपि संस्फुतं गन्धवासनैः ।
पीयते सहिलं यन्तु पानभोगः स कीर्तितःः॥ २९॥
॥ इति पानीयभोगः ॥१९॥
पोक्तः पानीयभोगोऽयं सोमेश्वरमहीसुजा।
पादाग्यड्गोपभोगोऽ्यमधुना परिकीर्युते॥ १६३०॥
वापपार्श्वे शयानः सन्पादावभ्यझ्जयेत्सुखी।
सर्पिषा शतरौतेन नवनीतेन वा नृपः ॥ ३१॥
द्धा तैलेन पयसा तकेणापि ${ }^{9 x}$ युतेन वा।
श्रीखण्डक्षोदनीरेण बदर्याः फेनकेन वा॥३२॥
 $<A$ जीवि। $\rho A$ ब। १० $F$ त्डा ११ $A$ घैर्नि। १२ $A$ तथा। १३ $A$ र्येते। १४ $F$ मि।

पादसंवहदद्षाणां कापिनीनां मनोहॉँः।

बमन्ते संर्पिषा दध्ना शीतेने पयसाडपे वा।
निदावे नवनीतेन काध्ञिकेने सफेनकैः॥ ३४ ॥
वर्षासू बसयाग्यह्यूँ पादौौ तकेषेण बा पुनः।
शतथौतैन शरदि सर्पिपा चन्दनोदक्कैः ॥ ३५॥

पथावम्षाललयेंप्पदौौ सुखस्पर्शेन पाय(খ)सा ॥ ३६ ॥

उद्धॄ(E)त्य च पुनः पादौ क्षाइयेस्सुखवारिणा ॥ ३७ ॥
एवं यः कारयेयाजा भोजनादूर्घम्वन्हम्।
पादाम्यड्गोपपोगोडयं वैंजितः सोमभूभ्रजा ॥३८॥
इति पदाम्यद्बेपपोगःः॥ १९ ॥
इदार्ना सुखदो़ड्टर्य यानभोगो निखख्यते।
दोला सुखासनं हसती करिण्यश्तरी हयः 17 ₹९ ॥
रथो नौः प्रवर्क्रोती नवधा यानपुच्यते।
सुवक्रया वेणुजया हेमर्लनिबद्दया ॥ १६४० ॥
स्वर्णश्वृलक्वयद्वन्यस्तमशय्योपधानया।

एकद्वि्डिकया यानं दोलायानं तदुच्चते।
दन्दिदन्तविनिर्माणं छेमरत्नविभूपितम् ॥ ४२॥
शार्दूलचर्मसनदं दणिका द्दयधारि च।

पृष्च्याधारेण संयुक्तं सुखासनमिति स्पृतम्।

१ CD F स्तहैरम्यअयेच्छनैः। २ $\triangle$ सा। ३ CF कार्जैकः परिकीर्तितः $D$ काजिकैः कोल। $\gamma A$ ड्तौ। $4 D$ निर्णी। $\& A$ का। $D$ विवि। < $A$ थ्वी।

जवने व्वरितं नागं याने शंसन्ति कॉंविदाः। सौवर्णस्त्म्भयुक्तेन मुक्तादामविराजिना॥४५॥
काए्तनैः कलयौः श्लक्ष्षणैरपरिष्टाद्दिराजिना। मयूरपिच्छपुच्छैर्धा पच्छन्नेन सुसोभिना॥ ४६॥ चाईचामीक च्छन्नपुष्पकेणोपशोभिता। करिणी लघुसंश्वारा वेशदेश(्रे) त्वकम्पना॥ ४७॥
उपवेश़े सिथरा धीराँ गमने च जवाधिका।
गतौ तु सलिल्रा रम्या सर्वंतस्त्रासवर्जिता॥ ४८॥
चारुचामीकरच्छन्नपुष्पकेणोपरोमिता।
अस्खलन्ती पदन्यासे यानेष्वश्वतरी वरा॥ ४९॥
मयूरगतिको बा(वा)ल्यस्तित्तिरीगतिसनिभः।
मराहगमनो वाडपि चतुष्कगतिशोमिंतः ॥ १६५०॥
गच्छतः कम्पतेऽश्वस्य पुचछछग्रीवंवं विगोषतः।
त्वरिता गतिरित्यर्थं मायूरीति निगघ्यते॥५?॥
शीघंं पदानि क्रुरूते यत्र पुच्छं न कम्पते।
सा गतिरतैत्तिरी जे़ेया ह्यवाहनकोपिदेःः। ५२॥
पार्वाभ्यां दोलनं यत्र ंसवद्नचछतो हरेः।
शिरोडपि म(निधु)नुते तद्वन्मराल्रीगतिरीद्धरी।। ५३॥
वादेख्युर्भि: सश्नारे ललितं यन्र गच्छति।
चतुष्कगतिराख्याताऽन्नुंत्तमा सुखदायिनी॥ ५४॥
अभ्वैश्यतुर्मिद्दांभ्यां वा युक्तः्रक्रयुगान्वितः।
मत्तवारणकैर्भव्यैँ्यितितैंः परिशोभितः ॥ ५५ ॥
नानावर्णपताकाभिर्भ्रांजितः सुद्ढाक्षकः।
उत्तमः स्यन्दनो याने नृपाणामेब निर्मिंतःः॥ ५६॥
शाकजैः फलैकैरेछहन्ना यीं च वलकलवेप्टिता।
आयता सुद्धा नीरें सा नौर्यांने पश्स्यते॥ ॥७॥
१ This line is repeated below in 49 । ₹ D देश। ३ D धारा। ४ D भनः। ५ D चछं।


वेणुकम्रोमिएन्योन्यं गुम्फितो वर्तुल्लाकृतिः।
पिनद्धश्वर्मणा बाल्ये ल्लवकोऽयं जलेचरः॥ ५८॥
एतैर्यानैँैथायोग्यं याति यः पृथिवीपतिः।
यानोपमोगः कथितः सोमेश्वरमहीस्सुजा। ५९ ॥।
इतियानोपभोगः ॥ $\{६ ॥$
इदानीं छत्रभोगोऽयं कथ्यते राजवह्धभः।
हेमपद्टनिबद्देन दण्डेनोपरि धारितम् ॥ १६६०॥
नानावर्णयुसूत्र्नभिः कम्राभिः कुतपझ्जरम् ।
श्वेतवस्त्रेण सन्छन्नं मुक्तादामसुस्यूसकम् ॥६?॥
नील विद्रुममुक्ताभं eम्बनैः परिशोभितम्।
चश्वत्भाश्वनजांतेन कलगेन विराजितम् ॥६२॥
पुण्डरीकसितच्छन्ं राजयोग्यमनुत्तमम्।
नील्रवट्टनिबद्धानि रौौ्यद्व्डधृतानि च॥ ६३॥
नानावर्णविचिच्राणि झद्धरीमियुयुतानि च।
मेघडम्वरनामानि चामरोंत्रंसितानि च॥६४॥
छच्राणि विलसत्कान्तिमेंणिमिर्जिडितानि च।
उससौवर्णकलापस्थं (₹थ) चन्द्रकैः परिकल्पितम् ॥ ६५ ॥
स्रुवर्णदन्ती(न्ति)दण्डेन रन्नेन परिमणिड्डम्।
कलरोन तदुत्थेन श्रुभ्रेण परिशोभितम् ॥ ६६॥
पिच्छछच्रमिदं प्राहुः साँगिरीति विचक्षणाः।

आतपत्रैरसंख्यातैः वारूयन्नातपं चरेत्।
एतेषां शीतलों छायामाश्रितः पृथिनीपतिः 11 ६८।।
सुखेन मोद्ते यत्तु छच्रभोगः पकीर्तितः।
छच्रभोगोऽडयुद्दिष्टः सोमेग्वरमहीसुजा ॥६९॥
१ $D$ षा। २ $F$ मणिडतानि वराणि च। ३ $A$ सौवर्णक। $\gamma A$ दंतभ्रकलेन दंतिदण्डेन परिकलिपतं। $५ D$ सिग। $\AA A$ वरि।

॥ इति छत्रभोगः ॥ \}७ ॥
शाध्याभोगोऽयमधुना वर्ण्यते सुखद्वयकः। ह्ंसपिच्छमयी काचिच्छाल्मलीतूलजा परा ॥ १६७० ॥

कार्पासरचिता चान्या केसरैरैतरा कता।
पह्धनैः कल्पिता काचित् काचित्कुसुमनिर्मिता ॥ ७? ॥
पानीयपूरिता काचिच्छहयेयं सश्रधा स्मृता।
दन्ताह्झ्ज (:) लोहैचरण(:)साष्टापदपदस्तथा ॥ ७२ ॥
वैर(रव)श्व वलनं चैन वेग्रिरुँः (त्रिकः) पट्टिकामयः ।
दोलाक्षश्येति कथिता मश्ना विद्दूद्दिरष्टधा ॥ ७३ ॥
शायु्यानां लक्षणं वक्ष्ये मश्नकानां तथैव च ।
मरालजठरोदू तैमेंड्डु(मृदु)भिः पु(पि)चछछगुच्छकैः॥ ७४॥
श्लक्ष्षेन चर्मणा नद्दै: शाख्या हंसमयी शुरा।
शाल्मल्लीफलगर्मोत्थै: तूल्लैर्बाजाविवर्जितैः \| ७५ ॥
घनेन वासनॉ(सा)नद्धै: शालमलीतूलिका भवेत्।
कार्पासापिण्डकं यत्नाद्वीजं संस्फेद्य(रफोट्य) पट्टक ॥ ७६ ॥
अयःश्नाक्रा पथाद्धनुषा तं विवेचयेत्।
दृढेन वाससाऽऽसीब्य विशालपारिशोमिना \| ७७ ॥
या शाय्या क्रियते मृद्धी सा तु कार्पासजा मता। केसरैः पद्मसम्भूतैंनांगपुष्पसमुद्नचैः ॥ ७८ \|
सुरमीकुसुमोतथैथ्व तथा कुल्कुमसम्मनैः।
पटीपट्टेन चित्रेण गुभिफसैस्श्वारू रिल्पिभि: ॥ ७९॥
शख्या केसरजाडऽख्याता सुगन्धिः पृथिवीसुजाम् ।
कैमलोत्पलकल्हाररम्याकड्कोलिपद्धनैः ॥ १६८०॥
कोमलै: कल्पिपता शय्या शीतल्डा पह्धनामिधा।
मळ्धिकापाटलीपुषपै: कुसुमैस्वम्पकस्य च ॥ e? ।।
१ $A$ ल। २ $D$ च। ३ $A$ वम्भिक: $F$ वप्रिहः । ४ $A$ यने।५ $A$ स्थू। ६ $D$ नने। $\cup D$ मा $<\mathrm{F}$ वूली शाल्मलिका C शाल्मल्रीमा D लीतू। 9 A से । $9 \circ \mathrm{~A}$ व्या। ११ D को।

अन्यैः सुगन्थिभिः पुष्पैरपदृन्तैः कृता तु या।
शाय्या कुषुमजा नाम कामकेलिसुखावावृ्त।। ८२ ॥
चर्मजा वारिणा पूर्णा तोयशय्या मकीर्तिता।



लोहेमश्नकनामाइयं सुदढः परिकीर्तितः।
चारुचामीकरानद्धो रचनापरिरक्जितः॥ ८५॥
अष्टापदमयः पोत्तो मश्नकोऽयं चतुष्पदः।
यैन्चिन्रकृतैनर्नैदैरनन्द्ं तनुते नद्न् ॥८६॥
वैंर(रव)मश्नः समाख्यातो रतिकेलिषु कामुकैः।
उपवेशानमात्रेण गच्छत्यूर्व्वमधश्न यः ॥ ८७ ॥
दृढाड्जिभ्यारुरूपश्व लच(वत्र)मश्नः पकीर्तितः।
त्वग्मिर्वेंन्रन्य बाह्याभिस्तनुमिर्गुम्फितो घनम् ॥ ८८।।
कुटिलैख्यर्यण र्युंक्तो वेत्रमश्नः पकीर्तितः।
कार्पासगुणकमाभिः पट्टिकामिः सुगुम्फितः ॥ く९॥
दीर्घाभिश्यित्रवर्णामिर्मेश्रोऽयं पट्टिकाभिघः।
भीखण्डदारघटितः कनट्काश्न्नमूषितः ॥ १६९०॥
खचितो दिव्यरत्नैश्न मत्तवारणझोमितः।
सौवर्णगृख्वल्राबद्धो लन्वमानः सदेललः ॥ ९? ॥
किङलकशाच्यामा(च्यया)युक्तो दोल्रामश्नः सुख़्दद्। वसन्ते हंसजा रूर्या कीडायां पुष्पपन्रजा॥ ९२॥

निदाघे तुलजा शय्या मध्याहे तोयजा गुभा।
हेमन्ते शिझिरे चैव वर्षायु च विचक्षणः ॥ ९३ ॥
भजेत गर्यां कार्पासीं नृपः शीतापनुत्तये।
शरत्काले तु कैङङलीं दोलामम्नसमाश्रिताम् ॥९४॥

[^34]अधितिष्ट्रन्महीपालो भोगार्थ सुविचक्षणः। एवंविधेपु मश्चेषु झाध्यास्वेवंविधासु च॥९५॥
रोते विशाम्पतिर्युत्तु शथ्याभोगः भकीर्तितः।
शय्याभोगोऽयमाख्यातः सोमेश्वरमहीजुजा॥ ९६॥
॥ इति शर्याभोगः ॥ १८॥
अधुना धूपभोगोडयं चर्यंते सौरभोक्कटेः।
लाक्षागुग्गुलक्पूररालक्रुणुर्टससेंलकं॥ ९७॥
भीखण्डं दारु सेंरलं ल्रुकोष्टैं च वालकैः।
मांसीक़ुल्दूपथ्या च (अ्य) कस्तूरीपूतिबीजकैः ॥ ९く॥

समान्येतानि चूर्णानि द्रवर्रव्यं विहाय च॥९९॥
द्विगुणं लघुकर्पूरं चूर्णधूपोऽयमुत्तमः।
एतान्येव हि सिल्देन मिश्रयेन्मधुसर्पिषा॥ १७००॥
गुडेन पिण्डयेतेपथात् पिण्डधूपो चरो मतः।
द्रव्याण्येतानि तोयेन पिष्टानि मधुसार्पिषा॥ १॥
वर्तिर्पुपाणि शुष्काणि वर्तिधघूपो मनोहरः।
रीतिरुपमयो घापि सुवर्णघटितोडथवा ॥ २॥
खगो वाडपि मृगो वाइपि सँरन्प्रः सम्पुटाह्मकः।
अड्गारगर्मिते(तो) पिण्डेनार्नित्वेत धूपसुद्रिरेत् ॥ ३ ॥
मुखकर्णादियिग्छिद्दै; पिण्डधूपे त्वयं क्रमः।
अङ़ारगर्भिते पान्ने चेक्रदण्डेन संयुते ॥ ४॥
विकिरेद्ूूपचूर्ण तद्वारंवारामिति क्रमः।
दन्तेन रचिते श्कक्ष्णे सुपात्रे बहुद्डक्डःःः ॥ ॥
द्व्डेन वा समायुक्ते धूपंने स्वचिसंयुते।
सूचिकाप्रे विनिक्षिप्य वर्ति सन्धुक्ष्य वह्निना॥ ६॥
१ $F$ रः। २ $D$ न्दु ? । ₹ $A$ सिंदि । ४ $A$ शा। ५ $A$ हा६ $A$ ख । $A$ सं। く $D$ ते। s D च। $9 \circ \mathrm{~F}$ पेन।

स्थैगयेत्सेंभ्प(干्पु)टेनाथ रन्ध्रूर्षूपो विनिःसरेत्।
करण्डं दण्डसंयुक्तं पाणिना परिवर्त्तियेत्व ॥ ७॥
आत्मनेऽपि मुखं क्वापि भेयसीवदनेषु वा। करणककमदण्डं तु धूपवर्त्तिसमन्वितम् ॥८॥
अंग्रकान्तं क्षिपेद्वाजपि खोग्पके वाडपि निक्षिपेत्।
धूर्पँयेत ग्रुभां शर्यां कसनेनावगुणिठताम् ॥९॥
पझ्जसैधौतनवासांसि पिण्डैस्यूर्णकैरपि।
गृहं च पिहितद्वारं निरोधितगवाक्षकम् ॥ १७१०॥
धूपयेद्धहलैर्बूपै: पिण्डधूमसमुम्दवैः।
विल्रासचतुराणां हि तृपाणां च विनोदिनाम् ॥ ११ ॥
धूपभोगोडयमाख्यातः सोमेश्वरमहीभुजा।
मूलोकमद्धदेवेन धूपमोगोऽयमीरितः ॥ १२॥
इति घूपभोगः ॥ ९९॥
योषितामुपमोगोऽयं कच्यते स्मरदीपनः।
अचापल्यं भयं लज्ञा दाशक्षिण्यमनुकूलुता॥ १₹॥
मधुरस्वरता दाक्ष्यं पटुत्वं पियवादिता।
माँनः श्रुचित्वं दाक्षिण्यं गुरुगुभूष्रूणे रतिः ॥ १४॥
धर्मज्ञतार्जवं सत्यं कौशलं सर्वकर्मसु।
हृष्टता स्मितहासित्वं पतिदोपनिगूहनमम्॥१५॥
ब्ययवैमुख्यमित्येते योषितां पवरा गुणाः।
स्रीणां रूपवती श्रेष्टा सुरुपाष्षुँ सयौवना। १६॥
सँयौवनाबु गीतज्ञा गीतज्ञाएवपि नर्तकी।
उत्तरोत्तरमेतासु ॠ्रैप्यं पूर्वगुणैः सह ॥ १७ ॥
एतैः सर्वंगुणैय्युक्ता दुर्लभा रमणी भुवि।
मृभी च पब्भिनी चैव चित्रिणी वडवा तथा॥ ३८॥
१ $A F$ स्था। २ $A$ ज्पमे। ₹ $A$ भ। $\gamma F$ पाय। ५ $D$ म। \& $D$ च। $C D F$ दु। $<F$ वैगु।

हस्तिनी शख्बिनी चेति घड्विधा जानिरिप्यते। आव्ये दू उत्तमे तन्र मध्यमे मध्यसंस्थिते॥ १९॥

अन्त्यस्थिते कनिष्टे च त्रिधा जात्या मरीई्रिताः। मध्यमोत्तमजातीया भोगयोग्या वरस्त्बियः ॥: १७२०।।
हस्तिनी शा्ख्बिनी चेमे भोगाय परिकर्जयेत्,।
पादौ कोकनदच्छोयौ गूळगुल्फोपोोभिनौ*॥ ॥१ ॥
अनुपूर्वेण वृत्ते च जङ्ढे ऊरु सकान्तिकौः ॥
पीवरं जघनं गुध्ममश्वत्थद्लसान्निभम्॥ २२॥
तनु वृत्तं तथा मध्यं वर्त्रुलावुन्नतौ सतनौ॥
कोमलं बाहुयुगुलंलं शिरीषकुसुमोपमम् ॥ २३ ॥

आताम्रनखरौौ ग्रीवा पूगीकणठोपमा मता॥ २४ ॥।

दाIिमीबीजसङ़ाशा रदनाः सुमनोह्राः ॥ २५ ॥
समौ तनुकपोलौं च श्रवणौ श्रुक्तिसन्भिभौ।
उन्नता सरहर्द्रोता नासिका लक्षणान्विता।। २६॥
पक्ष्मले चक्षुषी दीर्घ च्स्यन्मृगविलोकने।
बक्रे दीर्बे भ्रुवौ भालमष्टमीचन्द्रसन्निभम् ॥ २७ ॥
भाल्रानुखुपं शीर्ष च सतरड्गाः खिरोरहहः:
सुप्रमाणा गल्रनि(ङ्गिल्रति)का गतिर्मृगगजोपमा॥२८॥
क्षणे रोष: क्षणे तोषो बहुरीपर्याक्केलक्षणा।
अतुपभमाणसम्मीतिल्लालसा रतिकर्मणि॥ ॥६॥
पझ्झसौरभ्यसङ्गझामच्छं निधुवनोदकम्।
चित्ते चश्नलता दाढर्यमनुरागे मियं वचः॥ १७३०॥

१ D दाकारौ। ₹ C तौ। ₹ D गु। $\gamma \mathrm{F}$ लि। ५ F सन्दे । $\& \mathrm{~A}$ ला।

एतैर्गुणै: समायुक्ता मृरीजात्योपलक्षिता। मधुवर्णाः सुकान्तात्न नखराभ्यरणोम्भवाः ॥ ३१॥
अन्लुल्यः संहता रुंब्यः ( ॠुज्यः) परिपाछ्या समाः गुराः।

गूढौ गुल्फौ सुटृत्तौ च जङे पादानुरूपके।
रम्मास्तम्भानिभावूरू विशालं जघनं तेथा॥ ३३॥
ईपद्विकासिताम्भोजसद्धां स्मरमन्द्रिरम।
वलिन्चितयझोभाब्यं मुष्टिय्राहं च मध्यमम्॥ ३४॥
स्पूल भीफ़लंलसड़नगौ स्तनावैविरलौ समौ।
वर्तुले बाहुगिखिखरे बाहू सुलल्लितावपि ॥ ३५॥
सुकुकारतरौ हस्तौ तले पह्धवकोमले।
सुद्रिशिम्बिसमाकाराः करशाख़ा मनोरमःः ॥ ३६॥
पद्मपत्रसमच्छायमधुराः करजा ब्राः।
नातिस्थूल्रा नातिदीदीर्घा न हर्वा सुस(ष)मा गुभा॥ ३७ ॥
ग्रीवा रेखान्रयोपेता बिम्बीभागनिभोऽधगः।
पकदाडिमबीजाभा दन्ताः कान्तिमनोहराः ॥ ३८॥
तिलुपुष्पसमाकारा नासिका सुमनोहरा।
नीलोत्पलस्य नालेन समे श्रवणगे(पा)लिके॥ ३९ ॥
शोभने श्रवसी गणडौ समावुड्वलकान्तिकौ।
कुन्दपत्रोदरासीनहगुभ्रभ्रमरसनिमे॥ १७४०॥
लोचने पान्तसंरके घनइयामलपक्ष्मणी।
सन्त्रस्तब(बा)लसारङ्गभङ्नीचश्चलमीक्षणम् ॥89॥
अधिज्यकामچोदण्डकुटिले सन्नते भ्रुवौ।
अष्टमीचन्द्रस

वह्वः इयामलॉःः मूक्ष्मा मृदुदीीवीः शिरोरहाः।
नववंशसमच्छाया (यो) वर्णः कान्तिमनोरमः॥ ४३॥
गतिर्मेत्तेमसहदी़ी शिरीषमुदुलं वपुः।
पद्मसौररभसङ्ञारो वगु:परिमलः झुगः ॥ ४४ ॥
अम्भोजगर्भसंस्पर्धिगन्ं निधुवनोदकम्।
कोकिलालापमधुरो ध्वनिः भ्रुतिसुखावृः ॥ ४५॥
रम्यस्त्रीभावसंसर्गः श्रुचि चल्पं च भोज्जनम् ॥
अल्पभूषणसम्भीतिः श्वेतपुष्पान्बरे रतिः॥ ४६॥
मानः साँतिशयो लज्जा भूषणं परमं मतम्॥
गुरुदेवार्चनासक्तिः सम्भोगे त्यक्तलज्जता॥ ४७॥
दाक्षिण्यं दानशीलत्वं बन्धुरीतिर्तितं बचः ॥
सत्यवौंक्त्वं दढा भीति: शोभा भृषां विनाइपि च॥ ४८॥
एतैर्गुणैँः समायुक्ता पद्भिनी कीर्तिता बुधैः।
लघुपादतले रम्ये तनुँंजढ्धे सुसोगोभने॥ ४९॥
किश्विद्वकौ गुभावूरू पृथुलं जघनस्थलम्।
उन्नतः सुक़ुमारश सरसो मद्नाल्रयः॥ १७५०॥
त्रिकल्र्रीमध्यसड्राशो मध्यभागो मनोहरः।
पीनौौ वृत्तौ सुरम्यौ च "ँर्धमानौ पयोधरौ॥ । ५? ।।
वक्षःस्थलं विशालं स्यादानुपूर्व्यां तनू भुजौ।
सुक्ठमारं करतल्रमड्गुल्यः सरलाः श्रुभाः ॥ ५२॥
कम्बुनाभिनिभः कणठः किश्चिद्यु्युन्नोऽर्धरः।
सुच्छाया दशना नासा नतिदीर्घा न वामना॥ ५३॥
तनू कपोलफलकौ कर्णों झोभासमन्वितौ।
दर्घे तीक्ष्णे च नयने निम्बपच्रार्धसन्निमे ॥५४॥

[^35]भ्रुवौ भालतलं रम्यं ककाः कुष्णाः शिरोरहाः।
सुपमाणं व संस्थानं लतावत्तनुविग्रहः॥ ५५।।
गीते बृत्ते च वाद्ये च रतिः सुललिता गतिः। सुगन्धि रागसलिलं सुसूक्ष्क्म्वरभाषणम् ॥ प६॥
कलाकौशलसम्भीतिः इयामो वर्णो मनोहरः।
गौरः रया(ररया)मेऽऽथवावर्णश्विन्नभूषाम्बरस्पृहा \|५७ ॥
विचित्रे च रते भीतिश्चित्रिण्या लक्षणन्व्वद्वम्।
अलक्तरससच्छाये शोभने पादयोस्तले ॥५८॥
गुलफौ सुसेन्नतौ जe्धे वृत्ते दीर्घे च मांसले।
ईघद्बकाकती ऊरू गम्भीरं नाभिमण्डलम् ॥ ५९॥
उदरं तनु वृत्तं च स्तनाबायतचूचुकौ।
उरो विरालं बाहू च वृत्तौ दीर्घों च मांसकौ।। १७६०॥
रक्रपङ्जजसड़ाशौ कोमलौ करपह्धवौ।
अद्बुल्यः कोमल्रा वृत्ता दीर्घा सभूल्डा च कन्धरा॥ ६१।।
पीनौ रदच्छदौौ रम्यौ दशनाः स्थूलसंहताः।
तथा स्यूल्रायतौ कर्णो नेत्रे नीलोत्पल्रमभे। ६२॥
स्थूले भ्रुतौ तथा बश्रे निम्न्नं भालमयोन्नतम्।
स्थूल्रा दीर्घा घनाः केशा बहुरुष्ष्या मृदुर्गतिः॥ ६३॥
गम्भीरमधुरा वाणी चलं चिच्तं मुदुस्तनुः।
निद्रा बुसुक्षा सततं स्निग्धकामुककामिता॥ ६४॥
सम्भोगान्ते सरक्तरंवं मांसगन्ज्धिद्रवोडधिकः।
सुरताहवश्ररत्वं नवाहु⿹ु龴ुरतिस्तथा॥ ६५॥
इत्यैंतैर्केक्षण्युक्ता इडवाँ परिकीर्तिता।
शाख्निनी छ|त्तिनीशील्रां विद्शालार्द्रभगांडधमा ॥ ६६॥
१ $D$ समुन्न। ₹ $D$ लहाटं तद। ₹ $A$ ता। $\varnothing A$ ग्रन्थि। ५ $A$ वाः। $\xi A$ ताः। $A$ शा।


दुर्गन्धा दुःःवभावा च तस्माद्धोगे विवर्जिते।
सुरुपा कान्तिसंयुक्ताचेपला भयवर्जिता ॥ ६ง॥
अस्वेदा च सुगन्धिश्य चिरकालनिमोपेणी।
स्थिरसतनी मिताहारा वर्लीपलित्रवार्जिता॥ ६८।।
श्वेतभूषान्चर्पीता गैररूयामोत्तमिया।
भसन्ना त्यागरीला च शौंचाचारसमन्विता॥ ६९ ॥
ईपद्ध(हुग्र)क्षणसम्पन्ना योषिद्देचांशकोद्रवा।
सुसंस्थाना सुतन्वी च तरड्जितझिरोरहहा।। १७७०॥
सहासवदनाम्भोजा पक्ष्मलाक्षी हैढसतनी।
मितास्या तनुमध्या च दर्शनीयाँ नितसिष्वनी॥ ॥? ॥
सुकुमारकराई्बिश्य सुभगा मियभाषिणी।
कलाविद्भाड्ञिचतुरा सदा साहसिके रता॥ ७२॥
सदैदैासत्यवचना सिद्धांशकसमुभ्धवा।
सुरम्यानिम्नददना शफरीचलल्रोचना॥ ७३॥
मध्ये क्षामा कान्तिमती सपुप्पनखरावल्री।
नातिस्थूल्रा न च कुरा गीतवाद्यमिया सदा॥ ७४ ॥
सुगन्धिकुयुमासक्ता गीतज्ञा चतिकामिनी।
अन्यवस्थाचल्रमन्ता सैैरिणी पर्टुर्दासिनी।। ७५।।
इद्यु् लक्षण्षसंयुक्ता गन्घवोंशकसम्भवा।
सम्पूर्णचन्द्रवदना निम्ननासा कुरोदरी॥ ७६॥
उत्तुड्भभाला वक्रा(क)म्रूअभ्वश्चच्रविलोचनों।
तन्वी च हरितरयामा घनवृत्तलघुस्तनी॥ ७७॥
भमाणोत्सेघसंयुक्ता राजज्जघनमण्डल्रा।


[^36]क्राह्युल्री स्वल्पनखी' स्वेदेपि च ससौरभा।
गीतनृत्तकल्गदक्षा सम्भोग चित्तहारिणी॥ ७९॥
मैंग्ध्यवैदग्ध्यसंयुक्ता सानुरागाडतिकाकाई्क्षेणी।
विल्रासिभ्रमोपेता विचिन्रवसना(न)भिया॥ १७८०॥
सनर्म्हासचतुरा साsप्सरोंशक्सम्भवा।
सहकारफलाकारवदना चारहासिनी॥ ॥? ॥
समभालंतल्रा सुभ्यूस्तीक्ष्णापाङ्गविलोक्रिनी।
स्चछाण्डस्थैलच्छाया वृत्तपीनपयोघरा ॥ ८२॥
सकान्तिरद्ना रन्यरेखालङ्क्ककन्धरा।
तनुमध्या पृथुश्रोणी(णि) रैरुजढ्धा मनोहरा ॥ ८३ ॥
माल्यमण्डनके दक्षा वृत्ता़ा चपल्लाशया।
उद्देजयति मर्तारं का⿸्क्षन्ती द्रविणं बहुलु ॥८४।।
पुनः सद्धृते विद्याधरांशकसमुदवा।
दीर्घोनना निम्नघोणा लघुलोचनभामिनी ॥८५॥
त्रिकोणभालफलका घननील्लशिरोरहा।
जढ्दाकाण्डे परोंट्टे च सूक्ष्म्ररोमसमन्विता॥८६॥
बिचूचुकक्ठचामोगी मध्यभागे कशा भृगम् ।
विशालजघनोपेता सुपमाणा लसन्नखी॥८७॥
निगूह्रयित्री गुत्वानि गुह्तकांशसम्पुद्भवा।
नात्यायतमुखी दीर्घल्रोचना समनासिका॥८८॥
तनुदन्तचछछदा दीर्वार्धिका पृथुलहास्तिनी।
व्विशालवक्षाः सुग्रीचा भृषणेषु रता सदा ॥८९॥
मृद्धुबाहुः श्लक्ष्णकक्षा करकाठिन्यसंयुता।
तनुमध्या श्राभतनुर्विशालजबनस्थल्रा॥ १७९०॥

[^37] < D धिषका पृथुलस्तनी।

ईषद्वकोरूजह्वा च फुटिताड्द्धतला मनाक् । चलचित्ता मिये लोला पुष्पमाल्यविलेपना ॥ ९? ॥
पस्थापयन्ती ताम्बूलं र्वीयं म्रियतमं पति। अत्यु्न्तच्छविसंयुक्ता इयामकर्ण(वर्णा) मनोरमा ॥९२॥

एवं रुपगुणोपेता किन्नरांशकसम्भवा। तन्वी गौरी लघुकुचा दीर्घिनेत्रा कूशोदरी ॥ ९₹॥
चघुश्रोणी सदा भीकरेवं धारयते द्धहम्।
गन्धवद्रव्यमाल्येषु क्रुब्धा कुद्धासनभिया॥९४॥
ज्योत्न्नाँ्वृनिविहारेषु जलक्रीडासु ल्पम्प।
गोरऐयामा बक्रमतिहिछद्रान्वेषणतत्परा ॥९५॥
एतब्रक्षणसंयुक्ता यक्षांशकसमुद्रवा।
तन्वी कान्तिमती किश्चिद्रेंक्तापिङ्यल्रलोचना॥९६॥
अच्छगण्डस्यल्रा सिनग्धघननीलरीरोरोरहा।
ईपद्विक्नतज官 च ल्रीलाकुटिलगामिनी ॥९७॥
गुद्वान्तर्वर्तिनी नित्यं क्षीरखण्डासवमिया।
सखीः सळ्दट्टयत्याक्डु पुनर्विघटयत्यपि॥ ९८॥
गौरइयामा च बर्णेन नागांशकसमुद्धवा।
वक्रालका कुन्तलिनी दीर्घभ्रूर्दीर्घल्रोचना॥९९॥
वृत्तस्तनी लघुतनुः कड्डुर्यामा समोदरी।

कोमलाझ्नितलाइताम्रनखरावलिरझ्जित।।
कातरा गूहसंश्नारा परवेर्माइनपिया ॥ ? ॥
एवं रूपगुणोपेता पिच्यंशकसमुद्रवा।
स्म(स्मे)रानना विशाल्राक्षी दृस्तनमनोहरा ॥ २ ॥

मृदुबाहुः करा मध्ये सुसंस्थान(ना)नितंम्बिनी।
रम्यजछ्चेरुयुगळा मृदुपाद्तला बरा॥ ३॥
गौराझ्नी दृढचित्ता च देवभक्का पतित्रता।
ऋजुस्वभावां दान्ता च कोपना सुपसादिनी॥ ४।।
स्वल्पाशँना च धर्मज्ञा ॠब्यंश्रकसमुद्धवा।
ऋक्षवानरमार्जारदैत्यद्नवरक्षसाम् ॥५॥
पिशाचखरशार्दूल्रमत्त्यसैरिभपोत्रिणाम्।
सारमेयाऽख्युनकुलुरहकाकगवामपि॥ ६॥
कोष्टुत्विकहंसानां नक्रकुक्कुटयोरपि।
अन्यासामपि जातीनामंशकोद्नवयोषितः ॥ ७ ॥
रूपस्वभावगन्धाद्यैदूषिताः परिवर्जयेत्।
क्षत्रियान्वयसम्यूता शील्राचारगुणान्विता ॥८॥
सुरुपा चानुकूल्रा च तरुणी श्रुमलक्षणा।
मृरी वा पद्भिनी वापि चित्रिणी वडचा तथा॥९॥
देवाद्यंशकसम्भूता राज़ी कार्या महीभुजा।
वैरयशूद्रक्ठलोत्पन्नों रुपयौवनसंयुता(अ)॥ १८१०॥
गीतनृत्रकलादक्षाँ चि(哂,चज्ञाः भेमनिर्भराः।
सम्भोगसुखसाम्राज्यसंवर्धनविचक्षणाः ॥. ११ ॥
अवरोधष्ठः कान्ताः कुर्याँ्द्रोगाय भूपतिः।
रूपलावण्यसंयुक्ता युक्तास्त干फ्य्यम्पक्ष॥१२॥
सविल्रासा विळासिन्यः कर्तव्याः पृथिवीमुजा।
दिव्यरतन्नविभूषामिक्वस्त्रमाल्यादिलेपनैः॥ १₹॥
यानासनगृहैर्मेच्यैमाननीया यथाकमम् ।
इक्षणैनर्मममिर्गोष्ठया हसितैः ₹पर्शननैरपि ॥१४॥

कीडामिश्य मियालापैः सम्भोगैसतीश्न रजयेत्। वस्नाभरणदानैश्न पानखादनतर्पणैः॥ १५॥

पे r निर्भरसंबापैर्वनाादिकीडनैरापि।
तोषयेघ्योषितस्तास्तास्तुष्टा भोगाय कल्पयेत्॥ ॥ १६॥
भोजने मज्जने कान्ता पादाग्यड्लेऽडड्गम्मद्दने।
के हासंवाइने चैव दिव्यगन्धविकेपने॥ १७॥
गीतवाद्यश्रुतौ चृ(ृ)त्रमेक्षणे चारदर्शनेने।
जलादिनीडने चैव योजयेत्ताः सुयोषितः ॥ १८॥
अैतोऽ्यमुपभोग्यत्वाद्योषिद्दोगः .गर्तितः।
राइः सत्ताझपूर्णस्य नि:शेषीकृतवैरिणः।
विंशतिः पाह भोगानां भीमान् सोमेग्वरो नृपः ॥ १९।।
फन्द्द्योंत्सवहेतुमद्युतरसमोह्धामटील्रास्पृरम्
विद्वन्मानसरअनीं जनतया सत्कीर्तितां पत्यह्म्।
साश्यर्यामुपभोगविंशतिमिमां सोमेश्चरो भूपति-
वांग्देवीक्ठल्रनन्दुनः कयितवान् ्रत्यर्थिभूपान्तकः ॥ १८२०॥

इति श्री महाराजाषिराज-सत्याश्र्यकुततिएक-चाकुक्याभरण-श्रीमद्भूलोकमझश्रोसोमेश्वरविरचिते मानसोझ्धासे राज्योपभोगकथने

तृतीयोऽध्यायः समात्ःः ॥

## इदानीं प्रमोदापादकविनोदाः कथ्यन्ते ।

अत ऊर्धं पचक्ष्यन्ते विनोदा छर्षेहतवः।
विंशतिः सङ्ख्यया ते स्युर्द्ष्प्यक्ष्षणसंयुतःः॥ १॥
क्षुरिकाखड्गकोदण्डचक्रकुन्तगदादिषु।
शस्ब्रेजु विविधैर्न्यासै: शिक्षितश्व तिजश्रमः ॥ २॥
तत्रद्विद्यान् समाहूय सेवकान्सचिंचाद्दिकान्।
कुमारान् मण्ड्राधीशान् परमण्डल्किकानपि॥ ३ ॥
पण्डितान् काव्यकत्तंश्य देश देषाषिशारदान ।
पाउकान्गींयकांध्यैव स्रतमागधबैन्द्दिनः ॥ ४।।
अन्तःपुरपुरन्ध्रीश्न गुद्दान्तवरयोपितः।
विल्लसिनीर्मनःकान्ताः पसिद्धाः प०ययोषितः ॥५।।
अल्क्क्षतांस्तथा सर्वान्यथात्ध्यानं निवेशयेत्।
तनः स्वयं समुन्थाय भमोदनमथाचरेत् ॥॥ ६॥
घनं श्कक्ष्णं सितं बस्त्रं विल्रासपरिशोभितम् ।
आजानुलुम्बिनं वृत्तं वीरकच्छादिवेष्ट्टितम् ॥ ७॥
पश्न्वणैंकपद्टैश्य चित्रपहैंमेनोहोरैः।
समन्ततो यथाशोभं समानाश्चलमानतः ॥८॥
क्षु|रकागर्भितं भव्यं नत्काश्रनकल्पितम्।

तिलके पूर्णचन्द्राभे रचयेद्दुजनमर्त्तके।
चन्दनं घुरुणोपेतं हेमपद्टसमाकृतिं॥ १०॥
कल्डाे तिककं कुर्यान्मध्ये कज्जलरोखया।
तस्याः पार्थ्वे च रेखाभ्भीं सिताभ्यां परिभूषयेत् ॥ ११॥ ॥
 9 $A$ तिः। $90 A$ भ्यो।

शेषभोगोपमां चचंीं चन्दनेनोरसि न्यसेत्। द्दीपपिपुच्छाजिनेनाथ कुर्याच्छिरसि शेखरम् ॥ १२॥
 छस्तयोर्मर्मचल्रयौ कर्णयो: स्वर्णपत्रके ॥ १३ ॥
एवं रचितथृढृँरो वीरमूर्तिर्मनोहरः। पविशेत्सुरल़ं रम्यां भेक्षकैः परिशोमिताम् ॥ १४।।
हविहिताचितश्टड्गारो(रः) शास्तविद्याविशारदम् । पतियोगिनमास्थार्य शस्त्रविद्यां विनोदयेत्त ॥ ?५।।

वितस्तिमात्रिकाहीनं मध्यमं विहिन्नितित च।
स्थापयित्वोत्तमां शस्त्रीं गृㅠलीलीयाच्छेक्ष्षया नृपः ॥ १६॥
अद्युप्पप्वमानेन माननीयासिघिनुका।
मुष्टिभागं परित्यन्य गणयेंद्वंशपृष्ठतः ॥ १७॥
अयुल्ड़क्ष्मीमृ(मृ)तिं चे(े) ति समुचार्य प्रुनः प्रुनः।
आयुल्लेक्ष्म(क्ष्मी)भ(प)दे शस्ता वर्ज्या मृत्युपदे स्थितँ।। १८॥
तीक्ष्णधारा हैछा लघ्ची निर्येग्रेखाविर्थार्जितों।

वामं पादें तथा सब्यं पस्टतं बाद्दुद्डकम्।

समुष्टिकं बाहुदप्डं दक्षिणं क्षुरिकान्वितम्।
शिरःसमं समुर्क्ष़प्य भैरवं स्थानमाचरेत् ॥ २१॥
दक्षिणं क्षुरिकाहसतमपसेग्य च पृष्ठतः।
वामदण्डं पसार्याग्रे पह्धीवालं भदई्शयेत् ॥२२॥
क्षुरिकाग्रे तथा दण्डं पसार्य पुरतः समम्।
पुरतो नम्रगात्र्तु श्रुनकस्थानकं न्यसेत् ॥ २३ ॥
 -D ज। く D प्य। ९ A तर्तिकम्। १० A धृ। ११ D करयो हैं। १२ D मेरा। १३ D क्षमीं। १\% $D$ तिं चेति। १५ $D$ ते। १६ $A$ धृ। १ง $A$ ताः। १८ $A$ चः। १९ $A$ चा।

भसार्य दक्षिणं बाहुमसिधेनुमधोमुखीम्।
उरसि न्यस्तद्ड्डत्तु स्थानकं नूक्कमाचरेत्त् ॥ २४॥
क्षुरिकाग्रं समुन्नम्य नीचे तु मणिबन्धने।
दण्डं चोरसि संसथाप्य विनूकं स्थानमाश्रयेत्त।। २५
वामे भागे सइस्त्रीकंक करं सन्यंस्य कम्पयन्।

क्षुरिकाग्रं भसार्यां्रे दण्डं सङ्गेन्च्य वक्षसि।
नह्यं स्थानकं कुर्याद्यूप(१ः) सौष्ठवसंयुतम् ॥ २७॥
असिधेनुमुरोदेशे कुत्वा दण्डं तर्द्रग्रः।
नट्टें नाम संस्थानं क्रुर्यानसँ रज्र्यंत्स(न्स)ताम् ॥ २८॥
जानुनोमीध्यभागे तु शसउँ्यंग्रेण स्पृशन्भुवम्।
वामं भसार्य दोर्देणडं स्थानं रोपितकं चरेत् ॥ २९।।

वामदण्डं क्षिपन्नग्रे स्थानं पोताट्बुलं भजेत् ॥ ३•॥
उतिक्षेप्य दक्षिणं बानुं सासिधेनुं मृगारिवत्।
द्डं नीचं तथा कुत्वा ₹थानं व्याघ्रनखं अयेत् ॥ ३? ॥
वामदप्डस्थलस्याधः क्रुवन्म्मूर्मि(वी))सशास्तिक(का)म्।
दक्षिणे च स्तने दव्डं भजेदर्धकपोलके॥ ३२॥
वामं पुरःस्थितं पादं दक्षिणेन स्पृरोन्ननुनु।
वामं पुनः क्षिपेदग्रे दक्षिणेन पुनः ₹पृशेत् ॥ ३३ ॥
तयैबोपन्यसेत्पादं दक्षिणं चरणेन तु।
गतागतैर्विनिर्गंच्छन्पैदैग्राहं समाचरेत्र ॥ ३४॥
पुरःस्थितेन पादेन पैाय्यात्यं घट्येय्प्पुनः।
तदेवाग्रे क्षिपन्न्गैच्छन् पदपार्भिं गर्तिं भजेत् ॥ ३५॥
 ? $D$ ब्रा। १० $A$ ल। ११ $A$ नं। १२ $D$ साचिवेतुकरं। १३ $D$ र्यान्मू। १४ $D$ तु। १५. $D$ पा। १६ D पश्चास्सं। १७ D पादं। १८ A स्तिग।

न्यस्तौ च पादाषुत्क्ष्पप्य पसर्पर्प्व शनैः शनैः।
अनुक्षेपगतिं कुर्यात् सर्पणेने चिसर्पणः ॥ ३६ ॥

सर्पणं सर्पवत्व कुर्यात्सर्पिकां गतिमाचरेत् ॥३७।।
आक्कुप्चितैस्तथा पादैल्लील्राचङ्भमणाश्चितैः।
मत्तवारणवदूचछ्छन्मत्तेभगतिमाचरेत्व॥३८॥
जिघृक्ष्या दृंतं गत्वा यदुत्प्तुत्यापसर्पति।
तां गर्ति वायसीं बिभ्रद्विचरेच्छस्तकोविदः ॥ ३९ ॥
अकुश्चिताभ्यां पादांज्यामडुल्यय्यै्यै() स्पृश्शन्महीम् ।
वाकोटीं गतिमा₹णाय सश्वरेश्धुरिकाकरः ॥ ४०।।
गात्रसड्गोचनं कृत्वा सिंहवृ्धङ्धयन्ध्रुवम्।
पश्नाननगतिं कुर्न्द्दर्शर्येत्पाणिल्राघवम् ॥ ४? ॥
किश्चिदाक्कुश्चयन् शस्त्रीं किश्चिदालोलयन्भुजम् ।
आवर्तैंः परिवतैंथ्व तَथा सव्यापसव्यकैः ॥ ४२ ॥
भ्रामयेत् क्षुरिकामूँ्ध्ं पृष्टे पादे तथाऽग्रतः।
कक्षयोः कण्ठदेशे च पादसस्वारसंयुतःः ४३ ॥
विर्द्युत्पध्जर्रमध्यस्थमिवात्मांं पदर्शीयेत्।
चारणे घारणे चैव घारणे मारणे तथा ॥ ४४॥
अमोधां दर्शीयेदाशां दुर्निवारों भयड्सरः।
शस्दीं अद्रीयेयेवं दुप्टारायविभीषणीम् ॥ ४५ ॥
भेयसीं मानसोट्रासां विद्दण्जनविनोदिनीम्।
चतुर्वितस्तिकां शास्त्रीमादाय नृपतिस्ततः ॥ \&६६॥
दक्षिणार्ण्रिं पुरक्कत्य द्डं धृत्वा तथोरसि।
पूर्वकद्भ्र्रमयेदेनों करतालसमन्विताम् ॥ ४७॥
 $\bullet D$ थीर्षा। $A A$ य। $A$ 或। $9 \circ A$ घा।

सम्भारैः काथितैः पूर्व दर्शययेत्पादल्डाघवम् । धाराूू（घा）तो विघिस्तस्याः कथितः पूवरसूरूरिभिः ॥ \＆ट॥
खेखोच्छ（ग्वे）नं च तथा चान्ये मवदन्ति मनीपिणः।
मतद्वयानुसारेण धाराघातैथ्व खोग्नैनैः ॥ ४९॥
चतुर्वितस्तिकाशस्या विद्योटकर्ष पदर्शयेत्र।
आदाय च ततः गस्स्रीं दीर्घां पश्नवितस्तिकाम् ॥ ५०॥
कर्णोपान्ते तु विन्यस्य मुर्टिं परजयोर्जिताम् ।
वामं बान⿳亠二口丿＇पसार्याथ करशाखाधुखैः स्पृशन्．॥ ५？॥
शास्त्रीमुखं ततः पादैसुत्प्रवेत चरेदपि।
निषीदेल्क्रूम्मसंस्थाने ल्वघवेन तथोत्पतेत् ॥ ५२।।

दीर्घासिघेनुके चिँचयं（काचिच्रं）दर्शायित्वेति पार्थिवः॥ ५३॥
ततः खड्गविनोदेन रज्जयेत्रेक्षकान् भृशम् ।
क्षुरिकोक्तभमाणेन गणयेत् खड्गमुत्त्तम् ॥ ५४॥

अनयोर्मध्यमानेन मध्यमः परिकीर्ट्यते ॥ ५५॥
अत्रणः पोगळो（रो）पेतस्तिर्युग्भेदविरर्जितः।

वर्धमानध्धजनछ习习习स्तिकै＊्य त्रणै：ञुरुभै：（म）：।
मानहीनो विभिन्नः कुणितो ध्यनिवर्जितः ॥ ५७॥
नेत्रचिच्तविरोधी च वर्जनीयो दुरासदः।
असिर्मरकतइयामः पोगलैः（ र्रे）：परिवर्जितः ॥ ५८॥
बाणबाहुवैंनच्छेदी बाणाय शार्ड़ि．णा धृतः।
कृपाणः शादूललक्यामस्तनुनुवद्दीर्घपोगरेःः॥ ५९॥
१ F खांचनं। ₹ D च। ₹ D जि। $\gamma \mathrm{A}$ त्रा। ५ A वि । A A का। ७ A श्र। $6 A 81$ § $A$ कर्य। १० $A$ प। ११ $A$ तु। १२ $A$ कुंनि। १३ $D$ 昏। १४ $A$ वि। १५ $A$ नव। १६ A ना१७ D लः।

अच्छेद्यो रोहिणीवाछः पैैलस्त्येन धृतः पुरा।
कुटिलैः पोर्गैरैयु्त्रो बरसक（₹ः के）सरसन्निभैः ॥ \＆० ॥
मद्कुणः करवाल्रोडयं लोद्दवर्णों न वर्यंते।
गोजिद्वापद्धवमख्यः पोगरो यत्र छइयते ॥ ६१ ॥
असिर्निरवह्ठो नाम द्विषच्छेदकरः गुभः।
तरुणीकेशसड्काःः सक्ष्मपाण्डुरवोगरः ॥६२॥
भद्राट्गः करवालोऽयं भद्रकालीकरस्थितः।
राजजम्बूफलふयामो वक्रपाण्डुरपोगरः ॥६३॥
स्रिज्रच्छायव्ष्वु：खङ्गः कैरवाल्रोडमिधीयते।
आसिः पत्यग्रजीमूतशाकलरयामलचछविः ॥ ६४॥
पाठीनत्वक्स्साकारेपेगगरोऽयं सुबंणणकः।


तमालन्यालरोलम्बनिकुरुम्बसमच्छविः ॥ ६६॥
कौन्षैयकः समाँख्यातः पुरुषाकारपेगरः।

रामारोमावल्लि३यामो न नमेन्नामितोडप्यसिः ।
नववारिघरः（र）ईयाम：पिड्नाक्रिश्चितपोगरः ॥ ६८॥
खड्ए 㑇ढालको नाम विषवज्रभयावहः।

मुक्ताचूर्णसमाकारैः रव्यातस्तित्तिरवज्जरः（ज्रकः）।

वियत्र्याम（चछया）नपु：सारः ₹वल्पपाण्डरपोगरः।


 १५ $D$ निएल $F$ निकुर। १६ $A$ च्छे। १७ $A$ भीताल्यः। १८ $D$ श्राः । १९ $D$ पोगराः। २० $D$ काः।
२१ $F$ पढा $D$ षडा। २२ $D$ चूर्ण। २३ $A$ गा। २४ $A$ ब्यै। २५ $D$ कौ।
कदल्रीशृछ्वल्रा वापि यस्मिन्द्हयान्तरान्तरा।
वर्णपोगरमेदेन खड्गजातिर्निरूपिता ॥ ७२॥
सोमेश्वरनरेन्द्रेण शस्त्रशास्त्रकलाविदा।
कोशाव् खड्गं समाकृष्य बिल्रादाशीविषं यथा॥ ७३ ॥
चर्म वा फलकं वापि गृहीयाद्वामपाणिना।
पाणिना भ्रामयेत्बखं चर्म वामेन चालयेत्,॥ ७४॥
पूर्वो्तपदसश्वर्वरः सश्नरेत विचक्षणः।
शीर्षस्पोपरि संस्थाप्य खड्नचर्म तथोरसि॥ ७५॥
दक्षिणा।
वामं हसंत पसार्यंग्रे चर्मणा फलकेन वा ॥ ७६॥
कर्णोपन्ते समासंज्य स्थानं कापेलकं भजेत्।
वक्षस्यौसज्य फलकं खड्गं तन्रैव बाह्यतः॥ ७७॥
परस्यान्तरमीक्षेत श्रीवत्सं स्थानमाश्रितः।
खड्गं महीमुखं कृत्वा खड्गाग्रं पुरतः समम् ॥ ७८॥
बीक्ष्यमाणः परचिच्छट्रं, स्थानं भूमण्डलं भैजेत्।
कुक्षिदेदों त्संक कत्वा फलं तिर्येक्तथोरसि ॥ ७९॥
अग्रे पसार्य फलकं तीक्ष्णांग्रं स्थानकं न्यसेत्।
कडगं चरणे विन्घददीलग्रगं दक्षिणाह्गण्जे(के) ॥ <०॥
पोगरं वापभागे स्यात्कालवलकं तु मस्तके ।
आनामि कणठपर्येन्तं खड्नाग्रेण तु भेदनम् ॥८? ॥
म्रुनयन्नम तत्रोक्तं कौक्षेयकविचक्षणैः।
वारणं हननं तेषु पश्वघातेषु पाटवम् ॥८२॥
दर्शयेंद्र्रेचनाघातं हस्तल्राघवमाँचेत्र।
फलके वा तथा चर्मण्यड्गं सर्वं निगृत्य च ॥८३॥

[^38]सझ्चरेत्परघातार्थ शून्यं पइयेत्पराक्रकम्।
पश्नघातभयोगं च पश्वघातनिवारणम्॥ ॥४।।
पादल्राघवसंस्थानं चालनं खड्गचर्मणों।
पदर्र्य रअ्येत्राजा संत्वंच्य सुरलीगतान् ॥८५॥
बद्वगोधाडुल्रीच्राणसततो म्थिहीत कार्मुकम्।
पकवंशकृतं भव्यं गोलाद्रद्रक्जितम् ॥८६॥
ल्याक्षाविलिक्तं कान्तं च स्नायुभिः परिवेष्टितम्।
₹ वर्णपट्टनिबद्धं च नानारत्नविचित्रितम् ॥ ८७॥
सुभमाणं दृढं रम्यमुछाँ（चछा）लगुणसंयुतम्।
त्रिपर्व पश्वपपर्वापि सप्रूर्वृत तथैच च ॥ ८く॥
नवपर्वै ज्यया युक्ताँमईवक्कसमुत्थ（च्च्य）या।
मौर्य्या वा दृढर्यां सम्यक् क्षक्ष्ण्या समयापि च॥くら॥
मस्तकेन कृताधोंर मुष्टिसौख़्येविधायिना।
सैहसं सार्धसाहस्रं द्विसइ्स्रमिति क्रमात्॥९०॥
बाँलानां सङख्यया युक्तं मृदु मध्यं तथोत्रमम्।
उत्तमेन दढं ह़न्याद्रूरं मध्येन दर्शंयेत्व॥९？॥
मृदुना च तथा लक्ष्षं ल्रघं चित्रमेव च।
उभावंसौौ नतौ कार्यावुरश्य विततं तथा॥९२॥

माणिच्चे मनागन्न्न（न्तः）वक्रः कार्यः चककल्पःः॥ ९३॥
मुट्टरीभिस्मुखं बक्रं अंसस्योपरिसंस्थितम् ।
चित्（बु）कांश（स）स्य मध्यस्थमन्तरं चतुरङुुल्रम् ॥९४॥
पूर्वबाहुः समः कार्योड्यपपरो ब（व）लिनो（तो）सुजः।
द्वा्टिर्लक्ष्यैंगता कार्या पार्व्वे च ऋजुसंस्थित（ने）॥९५॥
 ．८ A यां। ९ D रमम। १० A ब्या। ११ A सहसंत्रं साहसं द्देसाहस्नमिति कमात्। १२ D ब। १ः $D$ ते। १४ $A$ ढा। १५ $A$ नु। १६ $D$ म। १ज $A$ क्ष।

पूरकेण समायुक्षं वायुना जठरं दृढम् ।
त्रिकं च सन्नतं कार्य पादौ स्थानस्थितौ दृढौ।। ९६।।
एवं लक्षणसंयुक्तं दर्शयेयेत्सौष्ठवं नृपः।
पूर्वमाकुश्चितं पादं चापस्थानाड्गयोजितम् ॥९७॥
तिर्यक्मसारितं कृत्वा पृष्ठ पादं तथाडपरम्।
अध्युष्ठ: पूर्वपादर्य पश्चट्पादकनिस्टिका॥ ९८॥
वितस्तिपश्चकं मध्यं तयोरालीढक्ं भवेत्।
ब्यत्यासं पादयोः कृत्वा मत्याल्लीढं पयोजयेत् ॥९९॥
वैश्गखे तु समौ पादौौ वितस्तित्रयमन्तरम्।
वितस्त्यन्तरमात्रौ तु समौ पादौौ पयोजयेत् ॥ १००॥
पूर्वचत्पादसंस्थानं समपादं पदर्शंयेत्।
चतुर्वितसितकं मध्यं तिर्यक् पादावुभावपि ॥?॥
अस्रादिवाहने शस्तं मणडलं स्थानकं विदुः।
पूर्वाइ्ञिपार्णेरारभ्य पार्वाभ्या(श्यात्या)द्धुष्टकावधि॥ २॥
वितस्तिमान्रुं मध्यं चेज्जातं जातं(सथानं) भदर्शयेयेत्।
जातस्य वैपरीत्येनाभिजातं नियोजयेत् ॥ ३ ॥

बाह्ये तौ वलितौ पादौं जानुनी च भुवि सिथते ॥ ४।।
आसनं दार्दुरं कृत्वा भौढिं भकटयेन्बृपः।
अघः पादतले कृत्वा पद्यासनमथाचरेत् ॥ ५।।
वामं जानु क्षितौ कत्वा दक्षिणं पादमुत्कटम्।
गरुडस्यासने स्थित्वा गारुडन्स्टायकान्क्षैपेत् ॥६॥
दक्षिण्णं स्वस्तिकाकारं वामं दर्दुरवत्पद्वम्।
आसनं मृगयायोगयं कुर्यास्स्वस्तिकद्र्दुरम् ॥७॥


आपीङ्य भूमिं जानुग्यामासनं जानुपीडेनम् । अनुत्तानेंड्रवोत्ताने शयने शयनासनम् ॥८॥
धृतचापस्य हस्तर्य तर्जनी पोन्नता यदि ।
तुड्गओं मुप्टिः समाख्यातँ: सत्युत्ताने शरासने॥९॥
दक्षिणाग्रं यैदा चापं तिर्यक् परिणितं भवेत्।
उन्नतायiं कनिष्टायं मुब्टिः स्यादुपतुंड्गकः ॥??०॥
अङ्गुष्मुन्नतं कुर्यान्मुप्टौ तं(ए्ट्टःः सः)परिमण्डले(लः)।
गुलिकादिव्यचे(घे)तस्य विनियोगं पदर्श्रेयेत् ॥ ११॥
तर्जन्यड्युप्टयोरग्रे अन्योन्यं परिचुम्बतः।
मुष्टिः समधृतों नाम स्थूले धनुषि हुयते ॥ ?२॥
तलेनाक्रम्यते चापं:दाढांकर्षणंकर्मणण।
सुष्टिस्तलाभ्रयो नाम बलिनां सम्पदर्रयेते। १३॥
अङ్లुल्य्यक्ती समाश्थापे यस्मिन्भद्नुम्ठपीडिताः।

एवं भयोगभेदेन चापे सुष्टिं तु षड़िधाम्।
पयोजयेत्क्रियाकाले चापविद्याविशारदःः॥ १५॥
अद्युम्प्रपीबित कुर्याच्तर्जनीनखरं तले।
अद्नुल्डात्रितयं स्याप्यं मुष्टिः स्यातिंसहकर्णिका(कः)॥ १६॥
सिंद्ककार्गिकमुष्टी च तर्जनी चेत्यसारिता।
पताको नाम मुल्टिः स्यान्नलिकास्थ(₹धू)लकाणडके।। १७ ॥।
अढुप्ष्टखखप्षे च तर्जनीनखरो भवेत्।
अधोवर्तिर्म(ती भ)वेन्मुष्टि: शेषाडुल्योडन पूर्ववत् ॥ १८।।
तजन्यक्युष्योरगे श्लिष्टि चेत्पूववृ्प्रुरा(₹ः)।
मुचुर्थों(टी) स्क्ष्मनाराचर्व्यधे मुष्टिः पशास्यते॥ १९॥
 9 $A$ मा। $90 A$ क। $99 D$ श्ष। १२ $A$ पाटि। १₹ $A$ स मुष्टि। १र $A$ सम। १५ $D$ रा। १६ D स्सरा। १७ D चढी। १८ D ह्याध।

तर्जन्यावेप्टिता द्रुष्ट(:) शेषाः पाणितले सिथता(:)।
बन्रमुल्टिरियं ख्याता दृढकर्मणि कोविदैः॥?२०॥
पुड्खस्यंयोंध्चमधः स्याच्चेत्जर्ना? मध्यमा स्थिथतः(ता)।
तथा पुछ़ंगुखेड्डुण्टों मुप्टित्नैयम्बेंको मतः॥ २१॥
तर्जनीमध्यमामध्ये यन्र्ं पुब्बः पपीड्यते।
अनामिकासमायोगान्मुष्टिः स्यादेकलन्यकः॥ २२॥
习(矛)यम्बकैकळष्यौौ दूौ तिर्यक्कोदण्डमार्गणे।
एवं सप्तविधं सुर्टिं कुर्यान्नानाविधे व्यंधे॥ २३॥
आकृष्टायकं मुष्टिं कर्णाग्रस्योध्ध्वेमटुले।
विन्यस्य दर्शायन्सो(येत्सो) ऽयं कैशिकं नीचरवेधने ॥ २४॥
कर्णाग्रिचुम्बितं पुष्टि कृत्वा सायकपीडनम् ।
सात्वतं दर्शययन्सो(येत्सो)ऽयं पूर्ववन्नीचिलक्ष(क्ष्य)के ॥ २५ ॥
कर्णनाभिसमं तुर्टि कृत्वा मार्गणगर्भितम् ।
वार्षगण्यं(वत्सकर्ण) पयुझीत सोऽयं हक्ष्ये समं(मे) नृपः ॥ २६ ॥

बिन्यस्य भरतं सोयं समे लक्ष्ये पदर्शयेत्व॥ २७॥
अपरे बाहुगिखरे मुष्टिं कृत्वा समार्गणम्।
उच्चे दूरे तथा लक्ष्ये छन्दन्यायं(सकन्धन्यासं) भद्र्शयेत् ॥ २८ ॥
उरःसमं समं लक्ष्ष्यं मनुष्योग्सेधमानतः।
तदूर्ध्वमुश्चं(चं) लक्ष्ष्यं स्याच्तद्धो नीचमुच्यते॥ २९॥
झुर्क्षुँमशतं गव्यमहोरान्रं जले स्थितम ।
षोडशाङ्ठुलविस्तीर्ण दृढं बद्धं च रज्जुलिः ॥ १३०॥
इदं चर्म दढं मोक्तं गजचर्मसमं बुधैः।
एवं विंझतिरग्वै्वै्य चर्माण्पष्टौ नरस्य तु ॥ ३१॥

[^39]एवं सवर्दृढानां हि गजवाजिनृणiं क्रमः। कथितः सोमभूपेन जामद्गन्यमतानुगः ॥ ३२ ॥ षड़िंशद्युल्लां भस्त्रों छागमांसेन पूरयेत्।
एतन्मांसं दृढं विध्येन्नजकायममाणकम् ॥३३॥ गेजरा(जाजा)श्वखुराघातैः समन्तात्परिशोषितः(तम्)। दृढमश्वखुरं नाम मध्ये मातङ्गम्मान(ज)कम् ॥३४ ॥ विषाणं सप्तवर्षस्त्य महिष्टस्य पगृद्बॉं च। मूलगग्रवर्जितं मध्ये द्विपकायसमं हृढम् ॥ ३५॥ सूत्रं पश्नाद्नुलोत्सेधं तिर्यगामा(या)मकल्पितम्। निबिडं चर्मणा बद्ध विधयेककरिसमं दृढम् ॥ ३६॥ कूर्मपृष्ठकपालं तु हस्तविस्तारवर्तुल्रम्।
विध्येदस्थि दृढं नाम कुज्जराङ्भमाणकम् ॥ ३७॥

रज्जुर्मिर्वेष्टितं विध्योद्यिभगान्रेसमं दृढमू ॥ ३८ ॥
अह्ञलं दारसारं तु घोडशाह़ुलविस्तृतम।
इदं दारु दृढं विध्येद्दन्तिदेह्समं नृपः ॥ ३९॥
F्रमत्कुलालचक्रस्थं मृदः पिण्डं नवःल्तुलम्।
दढं पवाह्द(विहि)तं विध्येत्समं नागेन चर्मणा।। १४०॥
कापासनिमिंतं पुऊ्जमुत्सेधेन षडङ़्रुल्यम ।
चर्मनद्धं दृं विध्येतिसन्धुराड़्समं नृप: ॥ 8? ॥
करीषधान्यपांसूनां पृथक्वर्ण तु कर्क्ट(शा)म्।
अष्टाझ्तुलं दृढं विध्येद्वारणाड्ग समं नृपः ॥ ४२ ॥
घड्लुलां मांसवर्णiं च षोडशा ह्ञुलविसतृताम्।
शिलां विघ्येह्दृढं सम्यक् स्तन्चेरमसमं नृपः ॥ 8₹ ॥

[^40]घोडशाए्डुल्रविस्तीर्णमुत्सेधे सर्षपास्त्रयः।
आयसं दृढमेतत्तु विध्येत्सामजसन्निभम् ॥ ४४॥
धढान्येतानि बध्भीयात्त्तम्भशाखाद्दययान्तरे।
त्रिवारभमितेनैँव नरवक्षะसमुन्नतौ॥ ४५॥
भित्वा तानि विनिर्गत्य निर्मिन्च्येग्रेण भूतलम् ।
यथावत्तिष्ठते बाणस्तथाविध्येत्क्रियायुतः ॥ ४६॥
अडुुुप्रभागपार्व्वे तु तर्जन्यों सह्गतने घरे।
चापमुष्टौँ समे पुड्दे समॅसन्धानमुच्यते॥ ४७॥
समसन्धों रथे ज्यायामधःसन्धानकं भवेत्।
तस्मादेवोंध्वतः सन्धादूर्ध्वसन्धानमिष्यते॥४८॥
ऊध्वदूरस्थिते बक्ष्ये नीचसन्धानसङ्गतिः।
नीचलक्ष्ये तथा चोर्ध्ध समलक्ष्ये समं भवेत् ॥ ४९॥
षोडशाहुग्लवृत्तं तु श्शूलूलं लक्ष्यमुदाहृतम्।
अद्नुल्रद्वितयं सूक्ष्म पश्चगुर्जँंगिरोरोरहम् ॥१५०॥
शब्देनैनानुमितं ${ }^{\text {² }}$ उक्ष्ष्यं परापरमुदाह्तम्।
चुलं पश्नविधं लक्ष्यं दर्शयेयेत्स्य वेधने ( नम् ) ॥ ५१॥
तिर्यंग्धावंस्तथा गच्छन्भ्राम्यंभैं习्र तथोलपतन्।
आकाशे भूतले तोये तेषां स्थानमुदाहृतम् ॥ ५२॥
उत्तमं द्विशतं पोक्तं शतं सार्ध तु मध्यमम्।
विशां शतं कर्निंट्ठं स्यादूरे धन्वैन्नरे क्षितौ॥५३॥
धर्षयेदुत्तमं दूरं चतुर्भि: सायकैः शनैः ।
समपत̄ः: ₹थूल
पाते व्वेके करे व्वेकं गगने पश्बसायकान् ।




चतस्रः सेम्पद्स्प्वेता युन्द्ध श शत्रुँनिबर्हीणे। मृगयायां विनोदेन सोपयेगा महीपतेःः। ५६॥ चिन्ं कुकुतहललकरं पेक्षकाणां मनोहरम्। दर्शेयेत्तदापि पौज्या विनोदाय महीपतिः ॥ ५७॥ स्तम्भस्योपरिविन्यस्तचक्रयँन्न्रे सुकीलितम्। वायुपोरेतपवैच्तु भ्राम्यमाणं द्रुतं ह्ञेषम् ॥ ५८॥ पात्रमध्ये स्थिते तोये वीक्ष्य विध्यन्विलोचने। पत्याल्रीढस्थितो राजा राधावेधं पद्र्शयेत्य् ॥५९॥ खर्जूरीसद्याकारं कृत्वा दारुमयं तरुम् । नाराचँः शतरो विध्येत्सथाने कण्टकपत्रयोः ॥ १६०॥ पॅच्राणां（णि）कण्टेकांभ्यैव सायकैरेव कल्पयेते। खर्जूरीवेधनं चित्ं पेयसीनां भदर्श्रयेत् ॥६？॥

वृषलं सम्नुखं कृत्वा पंतं वक्षासि विन्यसेत्।
तदेव तिर्यग् मोक्षेण बाणपुक्वेन धारयेत् ॥६२॥
पヲचछेदामिदें चित्रं चित्तभ्रान्तिकरं तृणाम्।
रस ${ }^{\text {º }}$ विस्म्यमातन्बन्दर्शयेद्देधमुत्त्तम् ॥ ६३।।
एकसन्धानयुक्ताञ्घों बाणां्यां लक्ष्वयुग्वकम्।
विध्यन्यदर्शयेचित्रं यमल्रार्जनसंजक्रम् ॥ ६४।।
अत ऊर्घ्ध स्थितं लक्ष्यमेकमोक्षेण बाणयोः।

अर्षचन्द्राकृतीं कृत्वा तर्जन्यन्युष्ठकौ ततः।
तृणकाण्डं तयोरग्रे धारितं चतुरहुल्रम् ॥ ६६॥
अद्नुल्य्यनुपफ้तेन तद्द्धिध्यन्पृथिवीपतिः।
अर्धचन्द्राख्वयं चित्रं दर्शयेच्च सभासदाम् ॥६७॥

[^41]सन्धेतः सायकस्वेको द्वितीयः सम्मुखः स्थितः।
द्वावेतावेकमोक्षेश पुरः पश्थान्च गच्छतः ॥ ६ट।।
पूर्वापरस्थितं क्रक्ष्यं पविध्यन्नवनीपतिः।
माल्राविद्याधरं चिन्रं दर्शीयेचिच्रवेष्टितम् ॥६९॥
चतुर्भिरधिकारीतित्चित्राणामवनीसुजा।

दृढल्रक्ष्ये तथा दूरे लाघंे चित्रकर्मणि।
एवं लक्षणसंयुक्तां घनुर्विद्यां भदर्शयेत् ॥७? ॥
ततोडारां समादाय चक्रं छड्रूरेव वा। मुप्टिमि: सिंहकर्णांघैलक्ष्ष्यं छन्यन्महीपतिः ॥ ७२ ॥
ईषत्कुज्चिततर्जन्न्यां भ्रामयेद्वामदक्षिणम्।
उन्क्ष्राप्योस्क्ष्पष्य वेगेन पश्च सम पधारयेत्व ॥ ७३॥
एवं भदर्शययेचित्रं चक्रचारविचक्षणः।
ततः कुन्तं समादाय तदुत्कर्ष भदर्शयेत्र्॥ ७४।।
स्वारत्निर्भवेद्दूभौ षडरत्निस्तु वाजिनि।
बोरणे च नवारतिनः कुन्तदण्डास्त्रयः स्मृताः ॥ ७५॥
त्रिशूल्री जर्जरो जीर्णो त्रणकोशसमन्वितः।
स्थूळग्रन्थिः करग्रन्थिदूरूर्वरभिरायतः॥ ७६॥
एवंविधेन दण्छेन युत्तं कुन्तं विवर्जयेत्।
सदोषं विद्नकारित्वाक्कुन्तकर्मणि निन्दित्तम्॥ ७७॥
निष्कोराः संरणः शुद्धः फकवेशःः स(सु)भूमिजः।
कुन्ते पशास्यते द्डःः सर्वकार्यस्य साधकः ॥ ७८॥
फलमग्र भवेदेकविंशत्यद्युल्रमानतः।
अन्द्जुगेन फैलस्याधो युक्तः पृष्टे च कर्ती।। ७९॥
 omits these two lines ! \& A न्यां। \& F omits these two lines! $9 \circ \mathrm{D}$ 神 १ १ A ह।

इृद्धक्षे बा(ल्षः पा)तिकः कुन्तः फलमान्त्तु बारिनि ॥ ३८०॥
पदातिकुक्तवक्कुन्तो दीर्व्वेवेन विशेष्तः।
गजालढेन सन्धार्गःः समराङ्नणमूर्थंनि ॥८१ ॥
भुमिकुत्तं समादाय दक्षिणेन च पाणिना।

वितस्तित्रितयं त्यक्त्व बामेनोग्रानर्षुप्टिना ॥
सक्यूक्ष कुन्तं जाते (न) स्यानकेन चरेछछधु ॥ ८३ ॥
चाबयन्मणिकन्घेन कङ्नणाँतर्ताचरेत्।

पृष्ठे च ध्रामयेत्व क्षनं पृष्वार्त निंदर्दर्येत्।
कक्षायों च तथार्बत्ते तर्जन्यां तु तदान्बेयम् ॥८५॥
यत्र यत्र भदेशे तु भ्रामयेल्क्नुन्तुत्तमम्।
तत्तन्नाप्ना तमावर्त दशीयेत्कुन्तकोविदः ॥ ८६॥
फलेन दर्श्रयेदाश्रां परेवषात्मिकां चृqः।
अद्रुोन विकर्षाशां कत̛̣र्यां धारणात्मिकाम् ॥<७॥

इति कुन्तविनोदोने रखयेत समागतान् ॥ ८८ ॥
गदां लोह्मययं कुर्याद्दाइसाइसमयं तथा।
घनेन निर्मितां वापि रत्तकाश्ननभूपिताम् ॥ ८९ ॥


भ्रापयेक्करयुम्पेन करोंक्रेन वा पुनः ।

१ $A$ अं।२ $A$ द। ₹ $D$ अंरोन चा $A$ अंझनेर। $૪ D$ पाणि। ५ $D$ तेछा स्था $A$ तेस्था
 $9 \times A$ गुल मूल । १५ $D$ हे चि।

#  <br> पातयन्परघातींश्च भहाराशाश्व दर्शयेत्, ॥ ९२ ॥ <br> उपन्यस्तैरपद्यन्यतैरारार्तपपरिवर्तैनैः। <br> दर्शीयेज़ु गदाँविद्यां विनोदाय महीपतिः ॥ ९३ ॥ 

नीराज्यमानो राज्ञीमिः स्तुयमानश्य बन्दिएिः।
कविमिर्वर्ण्यमानश्व गीयमानश्व गायकैः ॥ ९४॥
आरीर्भिवर्घंमानश्य जयजीवेतिवॉद्दिभिः।

पणम्यमानो सूपाकैबैद्धाअलिपुपैनैरेंः।
भजेत्रमोदं भूपालः रास्तिविद्याविनोदनैःः ॥६॥
शस्बविद्याविनोदोज्यं कथितः सोमभूस्पुजा।
इति शार्बविद्याविनोदः ॥ ? ॥
अथ शास्नविनोदोडयं विविधः परिकीर्य्येते॥९॥
देवता विधिनाभ्यर्च्य विमान्सन्तोष्य दानतः।

सभामण्डपमध्यस्थः समासीनः ज्रुभासने।
विनोदाय कवीन्भौौनान् गॉयकान् वादिनस्तथा॥९९॥
वाग्मिनः पण्डितान् भाज्ञान् सवर्शास्त्नविशारदान्।
समाहूय नृपस्तैस्तैरागतैः परिवेष्टितः ॥ २००॥
यथोचितासनासीनैरारीीरििरभिनन्दितः।
भसन्नकान्तया दृष्टा तान् सर्वानवलोक्य च॥ १॥
तत्र शद्धकलादक्षान्निसर्गपतिभान्वितान्।
रत्नत्रयकृताभ्यासान् सर्वि्यापारकोविदान् ॥ २ ॥


उत्पादक्रोंच भानज़ोंइउन्दोंबिचितिपारगान् । मधुरान् काव्यतत्वज्ञान सर्वभाषाविश्रारदान् ॥ ३ ॥
आज्ञापयेत्कवीत्राजा काँच्यं पठत सुन्दर्रम्। पठ्यमाने ततः काव्ये गुणान् दोषान विचारयेत् ॥ \& ।
शब्दाः शरीरं काव्यस्य भाणोडर्यः परिकीर्तितः।

छन्दोगस्य पदसश्नारो नानामकृतयस्तथा।
शब्दविद्यास्र्य मैंमैतै: काव्यदेवस्य ₹म्यता ॥ ६॥
महाप्राणाक्षरं श्किष्टिष्टै मियश्य भ्किष्टवर्ण्ण़कम् ।
पसिद्धार्यपदाख्यातं भसाद् इति कथ्यते ॥ ७॥
पारब्धमार्गनिविवहः समता परिकरतितिता।
शब्दार्थौं कर्णयुखदौौ माधुर्य तत्पवेंक्ष(क्ष्य)ते ॥८।
अक्षराणां च लालित्यं सौकुमार्य विदुर्दुधाः।
निरपेक्षार्यवाचित्वमर्यन्यक्तिरुदाहृता ॥ ९ ॥
शस्तैर्विशेषणैर्युज्तैरौद्यार्यमाभिधीयते।
ओजः समासबाहुल्यं विकटाक्षरसन्धि बैं॥ २१०॥
लोकानुसारि सम्भाव्यं कथनं कान्तिरिष्यते।
समाधिरन्यधर्मश्येदन्यंत्र पतिपद्यते।। १?॥
दोषलेपैरैंसंस्पृष्टा गुणैँः संवैंरल
बैद्भीं कथिता रीतिः भ्रवणन्रव्यकारिणी।। १२॥
समस्तैरैद्भटैः शान्दैरोजःःकान्तिगुणान्वितैः।
गौडीया नाम सा पोंक्रा रीतिः कान्यविचक्षणैः ॥ १३॥

[^42]
मधुरा सुकुमारा च पाश्वाली ${ }^{3}$ रीतिरिष्येते॥ १४॥
विषमं चै समं चैठ तथैवार्धसमं भवेत्व।
एवं त्रिविधमाख्यातं वृत्तं छन्दोविशारदैः॥ १५॥
एकाक्षरात्समारभ्य यावत्षड्विंशत्रिं गताः।
एकैकाक्षरसंवृद्धचा पादाः स्यु₹छन्द्नसां विदु: ॥ १६॥

तच्छेषं कंचिता गाथाः पादँः घड्भिस्त्निभिस्तथा। १७।।
तत्रोक्ता पथमात्युक्ता द्वितीया मध्यमा ततः।
पतिष्टा सुपतिष्टा च गायन्युष्णिणगनुष्धुभा(भः)॥ १८॥
बूहती च तथापङ्किस्सिस्ट्रुप् च जगती परा।
तथातिजेंगती ${ }^{\text {१भ }}$ शर्यन्युयें स्यादतिशकरी॥ १९ ॥
अष्ट्रित्यष्टिहुद्दिष्टा धृतिश्थातिधृतिः स्पृता।
कुतिश्य भकृतिभ्यैवमाकृतिर्विक्छतिमेता॥ २२०॥
सङ़्बेंन्यभि(ति)कृती स्यातामुक्कुतिश्यरमा भवेत्।
इतिै संज्ञाः समाख्याताश्छन्दसां पूर्सूर्रिभिः ॥ २१॥
मकारस्तिंगुरुर्जेयो नकारस्त्रिर्युर्मतः।
आदौ गुरूर्भकोरेः स्यात्सकारे गुरुन्नतः ॥ २२ ॥
मध्ये गुरुजकारः स्याप्र्रदारों लघुमध्यकः।
आदौौ लघुर्युंकाइः स्यात्तकारेडन्त्त्यैलघुर्मतः ॥ २३ ॥
भस्तारो नस्षमुद्दिष्टमेकद्यादिल घु(ग)क्रिया।
संख़्ड्या चैव तथा द्वाव(चैचाध्वयोगश्व) भत्ययाः षडुदाहृताः॥ २४ ॥
9 D ल्राधैः। ₹ A के। ₹ A ला। $\gamma \mathrm{D}$ समता । ५ A बितिं । \& A श्र। ज A मुद्धि ।
 संस्तु। १५ $D$ रे $A$ रं। १६ $A$ को मध्यकधु ( $F$ घुः ) स्मृतः। १७, $A$ धियकारे। १८ $A$ न्य़। . :

एकदेर्रोन सादइयं बहुसाछछपपेव वी। यन्र भतीयते काव्ये सोपमेति निगच्यते ॥ २५॥

सा चापि द्विविषा पोत्त्ता पदवाक्यार्थमेदतःः। तत्रोदाइहरणं बक्षे पृथक् पृथगिदं यथा॥ २६॥

पदार्थोपमा यथा।
इन्दुविक्बसमानेन चदनेन करोंदरी।
आह्वादयतैं बित्तं में कुम्मिक्षुम्भोन्नतस्तरी ॥ २७ ॥
वानययोंपमा यथा
वक्ष(ल्ञ:)स्थल्ले विलसता मुत्ताइरोण राजतें।
सुमेशरिव गाड़्नेन भवादेण नराधिपः ॥ २८॥
उपमेयें(पे) समारोष्य कथ्यते यत्र बस्तुनि।
उपमानं तैदा स्यातं रूपकं पूर्वूर्रिभिः॥ २९ ॥
पुपचापस्य तन्नह्ञी़ी परमाँ्तं जगज्जये।
मनो हरति लोकस्य लावण्यरसदीर्बिका ॥ २३०॥
समादाय च साहृशयमन्यस्यन्च्च भावनाइ् ।
उल्येक्ष(्ष्य)ते हैं यद्वस्तु तापुप्रेक्षां भचक्षते ॥ ३१ ॥
मधु(म)बैरिरे(र)विधुस्तन्वि त्वया वन्रेण निर्जितः।
इतीव सेवते पादौ पद्बैकान्नी मृगीह्रःः॥ ३२॥
वनुंतु किश्धिदुपभर्य निषेध इव तर्त्य यः।
उत्कर्षापादनायासावाक्षेपः कथितो बुँैःः॥ ३३॥
तस्या:(स्या)त्तव वियोगोत्यं तापं भाणान्तकंश叉्शृंणु।

गन्द्डुमिच्छसि चेद्वाहं गच्छ कान्त ययापुखम्।
मम यद्रावि तद्रावि नाम्गल्यं ब्रींम्यहम्य३३५॥

[^43] ( $D$ तदा १० $A$ यदाहीनः। ११ $A$ त्त।

# उद्वर्तयामि गौराड्गिए चन्दनेन किमाननम्। <br> निसर्गमधुरस्यास्य मण्डनेयं विउम्बना॥३६॥ <br> रुपं शब्दश्य गन्धश्न रसः ₹पर्शक्रियागुणाโः। <br> द्रव्यं च वर्ययेते यचु स्वभावोक्तिरसौं मता ॥ ३७॥ <br> सर्वाड्ञेंपाण्डुर्रःः पिच्छेश्चन्च्चा च कनकत्विपा। <br> हरिद्रापिस्जरैः पादै राजहंसो विराजते ॥ ३८॥ 

इति रुपम्य ।
अथ शाब्द:
वीणाया निष्कलो नादो मधुरः श्रुतिशोभनः।
कस्य नो हरते चेतो मुगीमपि कशां नयेत्व ॥ ३९ ॥
इति शब्दःः।
अथ गन्षः
अन्येभगन्धमाघ्राय दिरो जिघ्रति वारणः।
अत्यर्थ करसमुर्क्ष्ष्रप्य कोपारुणितल्रोचनः ॥ २४०॥
इति गन्वः।
अथ रस:
विशाल्रायाः फर्ल रम्यं लोभादास्वान्य सत्वतः। च्याद़ाय वदनं मूढो धुनीते मकर्कः शिरेः ॥ 8१॥

इति रसः।
अथ स्पर्शा:
पीनवृत्तघनोत्रुल्नस्तनस्पर्शी (र्शि) करोत्पलम्।
तन्वङ्गयााँ मानसं यूनां लर्जाधैर्यविवर्जितम् ॥ ४२ ॥
इति स्पर्शः।

अथ क्रिया
ऊर्ध्वरोमा श्लधُश्रोतः पुच्छं कुण्डलतां नयन्। कामुकः पृष्मारोहन् हरिणीमनुधावति ॥ ४३॥ इति किया।

अथ गुण:
घनगर्जित्ममाकर्ण्य घनदानविभूषितः।
घनवारिमदस्रावी गजोऽयं मदग्गेजनःः॥ ४४॥
इति गुणः।
अथ द्रव्यम्
अतसीपुष्पसङ्ब़शः पद्मqच्रायतेक्षणः।
शाङ्वच₹गदापाणि़्द्छयते गरुडध्वजः ॥ ४५ ॥ इति द्वन्यम्य।
गुणजातिक्रियाद्रव्यवाच्येकेक्न स्थितं पदॅँम् ।
सवैंः सम्बध्यते वाक्यैैद्दीपकं तत्पच्क्षते ॥ ४ई॥
श्वेतिमा दइयते शईे क्षीराम्भोधौं सुधाकरे।
दिग्द्निददशने कुन्दे यशः:्रु तब भूपपंते ॥ ४७॥
भट्रो नगेन्द्रः कुरुते ख्वामिनो जयसम्पदम्।
मदयत्यूर्यिंत राज्यं रिपूनभिभवत्यसौौ॥ ४८॥
कुरुते तन सड्गीतं तद्विदां चिर्त्ररबनम्।
कामिन्या मन्मथोद्धासं सन्तापं च वियोगिनाम् ॥ 89 ॥
विष्णुना निर्जिता दैत्याः सुरास्त्राता मह्वात्मना।
योगिनः भापिता मोक्षं जनो जर्गंति मोहितः॥ २५०॥
दीपक(कं)श्लोकमध्ये तु श्लोकसयान्ते च दीपकम्।
गुणजातिक्रियाद्रव्यसंक्ञिः ज्ञेयं विचक्षणँः ॥ ५? ॥
पदमावर्तंते यत्र भिन्नभिन्नार्यवाचि थैत्।

$१ \mathrm{~A}$ थः। ₹ A गर्जिनी। ₹ F च्यते। $\gamma \mathrm{A}$ दामू । ५ A चते। $\& \mathrm{~A}$ नु प- A -


कीरेण नीरं घटते समिःः सन्ते मिलन्ति च।
चक्राब्वाश्यक्रवाकीभिः सङ्गन्छन्ते दिनागमे ॥५३॥
पुपितां रचयत्येप वनमालंग मधृंसबः।
पुण्पितां कुसेते तर्व्वीं नवयौननसड्गयः ॥ ५४ ॥
विधेयार्थस्य सिः्यंर्थ साम्युादन्याएंभी भी(भा)पणम्।
सोऽयमर्थान्तरन्यासः काथितः सोमभूभुजा॥ ५५॥
पकाम्रकदल्रीद्राक्षाफल्याज्येडपि बने बसेन् ।
करमः कण्टकान्वान्बत्यधमो ह्वधमभियः ॥ ५६॥
उऋत्वा साद्रगयमन्योडन्यमुपमानेपपमययोः
उपमेयस्य भेदोक्तिवर्यतिरेकः रमृनो बुधैः। ५७।।
सुवंशजो गुणयुतो निर्जितारातिमण्डलः।
द्त्तपृ्टे रणे चापस्तवं पुनः सम्मुखः सदा ॥५८॥
पतीतकारणत्यागाँद्यन कार्यमुद्दीर्यते।
हेत्वन्तराश्स्वभावाद्वा सेयमुक्ता विभावना॥५९!।
दिग्वधूमुखमाभाति विना चन्दनचेचंया।
अतीवपाण्डुरचछायं सान्द्रं चन्द्रमरीचिभिः ॥ ६०॥
दोपेष्चशिक्षितैः: सद्भिः कदा|चिन्न प्रदुप्यते।
कतुणुषं साधुवृत्तेषु तथापि खतु मानसम् ॥६१॥
इष्ट्मर्थममनुक्ता(क्त्वा)न्यैः साभिशायैविंशेषतः ( जैः)।
यदुच्यते समासेन सा समासोक्तिरिष्येत ॥ ६२॥

पत्रिभि: सड्गनो हान्ति वउंकभ्वीपः पुरस्थितम् ॥ ६३ ॥

उत्कर्षोडतिशैयोत्तिः स्यात् सोडल्डङाइः कविपियः ॥ ६४ ॥

[^44]मम पियावियोगोऽयं रसायनामिवाभवत् ।
नैयामि दिवसन्त्वेकं वर्षाणामयुतैः समम् ॥६५॥
स्थितयोरेकशय्यायां दम्पत्योर्मानिनो रुषा।
वितस्तिमात्रमप्यासीदन्तरं रातयोजनम् ॥ ६६॥
विशेषणर्णेतुपूतनैबैंशेषो यत्र मन्यते।
अलड़ुरःः स कथितो हेतुर्नाम विचक्षणैः ॥ ६७॥
नि:शेषितरिपो द्दातुर्घम्र्जक्य द्यावतः।
तवैै़ु रमणीनाथ जगत्येकस्य वीरताँ ॥ ६८।।
गूढेद्भितैः संजगा वा सूच्यतेऽर्थो हृदि स्थिथः।
अलड्जगरः स सूक्ष्मः स्याद्विदग्चैरेव ल्रक्ष्यते॥ ६९॥
हृदिस्यं कामुकं दृष्व्व वयस्यां वक्ति कामिनी।
दन्तनिर्मितद्वन्पत्योर्विंाहह निशि कुर्वते ॥ ७०॥
उद्दिप्टनां पदार्थानामनुद्दिष्टैर्यथाक्रमम ।
सम्बन्धः कथ्यते योऽसौ यथासड्ख्यं कमश्च सः॥ ७१ ॥
शौर्येण काव्यबन्धेन रूपेण च नृप त्वया।
रिपवः पण्डिता रामा निर्जिता निर्जिता हृँताः ॥ ७२ ॥
गुरुदेबनृपाद़|नां मानने चाट्डूभू(भा)षणम्।
भेयो नाम स विज्ञेयः भीतेरृतपददको यतः ॥ ७३ ॥
तब पादाम्बुजदून्दूं ध्यायतः पुरुषोत्तम।
समुद्यूता महाभीति द्दुँंघ बक्जुं न पार्येते॥ ७४ ॥
त्वत्पादपणतिमाप्तम्रादात् रिपवः मभो।
रमन्ते सह कान्ताभिः सम्भत्युद्यानभूमिषु ॥ ७५ ॥

नृत्यद्मि: र्मापिता गौरी नवोढा सुस्थिता य (भ)वें॥ ७६॥
 < $D$ ㅋ्ञा $F$ ल्या। $\rho D$ तः ।

देव वैंद्देरिकान्तानां ₹नातानों नयनोदकैः।
 त्वल्कोप(ले)पावकः साक्षौददासिस्तव नराधिप:(प)। पतत्येप रिणषँ यत्मिन् स् भर्में भवति क्षणात् ॥ ७८॥ छइयते सेतुर्दापि राघेण कृतो महान्व। रावणो निहतः सङ्ङ्ल्ये सीता प्रत्याहृता यतः॥ ७९॥ रावणाजातसन्धासो। मारीचिंमृंगख्वधृ्र्।
लोभयन्वर्णवृहृएनघैवैंदो रामेण लीलया॥८०॥
मिन्नां रूर्वनस्खानासां निर्यद्टुधिरसन्ततिम्।
हछृ जुग्पिसां सीतां जहास रहुनन्दनः ॥ ८? ॥

पद्रचां लोकनयं कामन् यशकागान्दुरां मंघव ॥ ८२॥
अहЕ्ञारपरं बाक्यं वंश़ीरीयभ्रुतादिभिः।
बध्यते यैत्त्रूर्ज्ञाश्व कथितं कविभिः पुरा॥८३॥
कारागरे धृतः शको बलान्निर्जित्य सदे।

तद्वाचकैः पदैः साक्षादनुक्त्वा तस्य सिद्ये।
भङ्गचन्त्रेण कयनं पर्यायोक्तिखदाह्ता ॥८५॥
रिपचस्तस भूपालाः सदाराः पाणिसम्पुटै:।
पिकन्त्रेरण्यमासात्य नित्यं नवनंबं जब्रम् ॥८६॥
कापि कार्यें मृत्तस्य यदि दैवस्सहायता।
कध्यते यत्र तर् ख्यातं समी(म)हितम ल्क्कृतम् ॥ ८७॥
रूश्च (हा) भार्ययमनेने गैरीकाकठ्यदो हठाइ।
भात्वः शिंतित कैल्रासकम्पाद्राबणानिर्मिताब् ॥ e<॥

१ $A$ त्वा। ₹ $A$ मुजालोके। ₹ $A$ क्षासिस्त। $\gamma A$ स्मसान्द। ५ $A$ ची। ६ $A$ स ।


समृद्धो ${ }^{9}$ (दे:) हेमरत्नानामाइयर्य समुन्नतेः।
वर्णनं कियते यन्र तदुदाच्तं घचक्षते ॥く९॥
त्वत्पाद्नतिमात्रेण समृद्धिर्जायते శृषैं।
पद्मरागमहृानीलहेममौक्तिकराालिनी ॥९०॥
यं पइ्यति क्षमापाल भवस्टैप्टिः पसेदुषी।
तेन ₹पर्धों वितन्वन्ति शकवैश्रवणादयः॥९१॥
दृष्पमर्थमपन्हुत्य व्याजेनान्य₹य कीर्तनम् ।

अयं न धरणीनाथ करें कौक्षेयक्तव।
त्वत्पतापानलस्येयमुद्रता धूमसन्ततिः॥ ९३॥
अर्वण्डेपु सैखण्डेपु नानार्थत्वं पदेषु यत्।
गुम्फयते कविभिः काण्यै: र्निक्कृटमेष्टं मनीषिणगाम् ॥९४॥
हतवान् दानवान् क्रूरान्भक्तृवृन्दावनमियः।
पूज्यन्येष्टवलः भ्रीमान् भवान कषण्णश्य भूपते॥ ९५॥
सर्वहेतिभयात्वैत्तः शच्रवरतन्मृगीहृषः।
आसन्नविधवाकारास्त्वयि सड्ग्रामसझँचे॥ ॥६॥
क्रियाजातिगुणाधी(दी)नामुक्त्वाँ वैकल्यमेकरः।
उतकर्षस्याभिधानं यत्सा विशेषोक्तिरिष्यते॥९७॥
अनाकारगतिश्न्द्रस्तवन्मुखं कठिनस्तनिय
असागरसभुद्यूता सुधेयं बचनं तव ॥ ९८॥
उउंकृष्टै: सह निर्देदोो व्यापारे यन्र कच्यते।
साम्ययोगः स विज्ञेयो विशेषोत्पादहेतवे ॥९९॥
भवान् शक्रश्य राजेन्द्र विभ्रतो सुवनत्रयम्।

१ F द्जै। २ A पः। ३ A द्दि। $\gamma \mathrm{A}$ यना। ५ A र। \& A ब। $७ \mathrm{D}$ पदार्थेषु। ८ D वाच्यैः
 १५ $A$ उीद्धेहः। १६ $A$ व। १७ $A$ न्द।

अविरोष्यपि यद्वस्तु विहद्धामिव भाप (स) ते।
यन्र सोऽयमलе्नारो विरुद्ध इति कथ्यते ॥ ? ॥
हाइयोगेऽपि दारिन्य्यं न जहात्युदरं तव।
अधैस्थमपि वामोरु गुरुतां जघनं गनम् ॥ २ ॥
निर्वेदादथ सन्तोषददन्यदेव पशाक्यते।
अपस्तुतमशंसेयमाख्याता कविमिः पुरा॥ ₹ ॥
अपि वर्षसहहस्राणि भ्रान्व्वा नो लम्यते मरौ।
तरुच्छाया दलं मूलं फलं जलमनाविलम् ॥ \&॥
अज्ञानाद्वा पसड्नाद्वा बुद्दिप्व्वमधापि वा।
आवृष्ममृतं येन स भवत्यजरामरः ॥ ५।।
निन्दाव्याजेन यत्किश्चिच्छें(स्तू)यते सविशेपणम ।
ब्याजस्तुतिरिति ख्याता नागरोक्तिविशारदैः ॥ ६॥
अधुनापि न श्रुष्यन्ति सम्राः सश्त भूपते।
महतापि किसेतेन व्वत्पतापांग्रिना कुत् ॥ ७॥
अर्थेडन्यस्मिम् मृृत्तेन किश्चित्रत्सद्धरां फल्रम् ॥।
निर्दिइयते पतीत्यंर्थ तन्निदर्शंनमुच्यते ॥く॥
खलं खतु गुणुणाः भाप्य भजन्ते दोषरूपताम्।
अहिवऋ्रँ समासाद्य दुग्धं सम्पद्ये विषम् ॥९ ॥
गुणानां कर्मणां वापि सहमावो निबध्यते।
यन्र काव्ये समाख्याता परिद्टच्तिरियं बुधैः ॥ १?०॥
राजन्धर्मकरे स्तुत्यं सततं यत्सुखावहम्।
तैद्दट्वा द्राविणं कीर्तिम्तिहीास्त्र्वमनश्वरीम् ॥ ११॥ ॥
रणरड्गाङ्गणे वीर शस्त्वाणि पततां द्विषां।
भाणमात्राभयं दत्वा संर्व धर्मे त्वमग्रहीः ॥ १२ ॥
१ A व।₹ D दुच्य । ₹ A पो।४ A ग ।५ A कं। $₹ \mathrm{D}$ मृयुं । ७ A लग्द।

करशाखाग्रमादाय ह्दिषतां सङ़्ञतान्तरे।
भूवाजिगजसम्पन्ना दत्तो लक्ष्मीस्त्वया नृष॥ १३॥
अर्थस्याभीष्टमूतन्य यत्राशंसनमुच्यते।
मशस्तवाचकैः शब्दैः साशीरित्यमिधीयते ॥ १४ ॥
बक्ष्मील्रोचननील्रान्जविकासर जनीकरः।।
सुमगङ्रणणो भूयाघ्युप्माकं मधुसूदनः ॥ १५॥
अलङ्फ्रियाणां बन्ह्हीनां दूयोराि निबन्धनम ।
क्रियते यत्र तथख्यातं सङ्कीर्णमिति कोविदैःः ११६॥
यदि सा मृगगावाक्षी पाणिपद्धवराालिनी।
दैवाह्टृप्ट्टिपथं यायोंच्तया(दा) मोदेते मे मनः ॥ १७ ॥
उरस्याड़े’ करे विभ्रहऔँचतुं श्रियमम्बुजम्।
छरिर्वः: श्रेयसे भूयाव्धक्ष्मीवक्राब्जषट्पदः ॥ १८ ॥
गुणः पबन्धविषयः कवेर्भांत (र्भाव)सतु मानसः।
भाविकं नाम तत्राहुः काव्यालड्डाररकोविदःः॥ १९ ॥
संर्गबन्धो महाकाव्यं समीक्षेताזर्ये लक्षणम्।
आशीर्वादो नमक्कारो वस्तूहेशोऽषि तन्भुखः॥ १२०॥
पौराणिककथोद्बूतमितित्टासकथाश्रितम्।
₹वनुद्धयुत्रेक्षेत भार्क्ञार्विशिष्टपुरुपाश्रितम् ॥ २१ ॥
धर्मार्थकाममेक्षाणां कयनैर्यैत्समन्वित्तम्।
पुरसागरฟैल्तुसीोमसूर्या (र्यो) दैंयैराि ॥ २२॥
जल्रोघ्यानमधुक्रीडासम्भोगोलस्ववर्णनैः।

घ्यूतमन्न्र्ययाणाजिनायकोत्कर्षकीर्तनेः।
एतर्वर्णनकर्ग्युक्तं न्यूनाधिक्येन दुष्यति॥२४॥

[^45]उनछछासोन्मेषसमेंग्वां काण्डसतवेकसन्घिभिः।
आव्वास्सैर्वा तथाध्यायैः पद्धत्या च विराजितम् ॥२५॥
एतैरनतिविस्ती ण्णेंम्यवृृत्तै: स्युससन्धिभिः।
रचितं रसभावाब्यं काव्यं लक्षणसंयुतम्॥ २६॥
वृत्तस(ग)न्धि तथा चूर्णं समस्तपदबन्द्धुरम्।
त्रि:पकाइमिद्ं गद्यं दूर्वनर्णनकैयुत्युतम् ॥ २७॥
गद्यैः पद्यैः समायुक्तामेतदूर्णनकैर्युताम् ।
चम्पुनाम्ना समाख्यातां ञुखूष्रूषेत महीपातिः ॥ २८॥
रूपाणि नाटकाद्दानि द्श वीक्षेत भूपतिः।
तन्नादौ। नाटके बीजं ख्वल्योद्देष तु कारणम् ॥ २९॥
अवान्तरार्यविच्छेदे़ बिन्दुरच्चेदकारणम्।
कथामध्ये सबुत्पन्नम मासमोत्तें: पताकिकॉ।। १३०॥
पादेशिकी स्यात्यकरी चिवर्गः कायमुच्यते ।
एता(:) पकृतेयः पश्न पोक्ता नाटकवेदिमिःः॥ ३१ ॥
पूर्वावस्थास्विहारम्मझः साकल्प ${ }^{\text {º ( }}$ (सङ्लःपो)मानसः स्पृतः।
पयत्नस्तु फलावपप्षेव्यंपारोडतित्वरायुतः ॥ ३२।।
अैपायप्धातका(को)पायैः ${ }^{9 \gamma}$ (?) पापिः सा (स्प्याशा) परिकीर्तिता।
पत्यूहन्य पतीकारो नियतापिश्र्व निश्रिता।। ३३॥
परिपूर्णफल्रावापिः फलागम इति स्मृतः।
इत्यवस्थाः समाख्याताः पश्न नाटकसंभ्रयाः ॥ ३४ ॥
बीजैंगारम्भयोगेन मुखसन्दिरदाहृतः।
बिन्दु यन्र(यत्न) समायोगे सन्धिः पतिमुखं मतम् ॥३५ ॥
पताकाष्त्याशयोंर्योंगे गर्भसन्धिरदीरितः।
पकरीनियताप्तिम्यां विमर्शः सन्धिरिष्येते। ३६॥
 $s D$ तः। १० $A$ त्यो। ११ $D$ पैः $A$ ये। १२ $F$ आयाययान्त। १३ $A$ यात। १० $A$ पैः। १५ $D$ जं।

कार्याँफल्रगमोपेतात्सन्बिरिन्निहृणं भवेत्र।
इति पगदिताः पश्न सन्धयः सन्धिकोबिदेदः॥ ३७॥
गुणैः श्काध्यै: समायुक्तः स्यातवंझश्य नाटकैः (के)।
धीरोदात्तः भर्तांपी चै काव्य वा नायको नृपः॥ ३८ ॥
पुराІृत्तानुकत्वर्या मेंशस्ता नटटके कथा।
पश्वाद्या दशपर्यन्तास्तस्मिन्नल्सनः पर्कर्तिताः ॥ ३९।
एको रसोडन्र मुख्यः स्याच्छछड्गारो वीर एव वा।
एवमन्ये रसा: सर्ने कुर्यान्निव्वह (ह) गेडैद्युतम् ॥ १४०॥
देवद्विजनरेन्द्राणां लिड्यिन्नां संक्कतां चचः।
भवेद्वाक्यं महांद्या मन्च्रिजाव(ने) हययोः क्षचित् ॥ 8\% ॥
स्रीणां विदूबकस्यापि रूद्राणां भाकृतं बचः ।
F्लेच्छान्त्यजपिशाचादे६: पैगाचं बाँपि मागधम् ॥ ४२ ॥
कार्य(:)मकरणे नेताडमात्यो विपोडथवा वणिक्।
उत्पेक्ष्य स तथा कुर्याच्छेषं नाटकलक्षणम् ॥ ४३॥
यत्र बक्ता भवेदेकः खवंप(स्य)वृत्तं परस्यं चा।
निपुणः पण्डितो धूर्त एकाड्कःः स तु भाणकः ॥ 88 ॥
देवासुरकथाबद्ध干्ञ्यक्से द्वादशनायकः।
एवं समवकारः स्याच्छेषं नाटकवद्ववेत् ॥४५॥
₹₹हामेंगस्त्वयं पोत्तो दिव्यमोद्धतनायकः।
दिव्यस्नीहेतुसड्रामस्त्रीरोषकथनात्मकः ॥ ४६॥
शृड्गगरहास्यरहितित रसैः संवेंः समन्वितीः।
भाश्तोऽयमुच्यते यत्र धीरोदान्तश्य नायक:॥ ४७ ॥
मनुष्यनायकः ख्यातः ₹लल्पस्त्रीजनसंयुतः।
नियुद्धयुद्धसद्ध्रैंत्तर्जनेन च संयुतः ॥ ४८॥
१ $A$ वी। ₹ $A$ ती। ३ $A$ ब। $\gamma D$ या। $\frac{D}{}$ णो। $\vDash A$ दैः। ज $F$ चा। < $D$ क्ष्यः। s $D$ पयस्य । 90 D न्मृ। ११ A तैः।

एकाट्न: स्वीविहीनो वा नहुाभे: पुरुष्युतःःः व्यायोगोड्यं समाख्यातो नीघ्चलक्षणकोबिदेःः ॥ ४९ ॥
स्याताख्यातंसमायुक्तः स्वीविकासे(प)समन्वितः। चृनायको निर्टुताज़ःः करुणोडरससो मतः ॥१५०॥



बचोभिः क्रियते हास्यं शुद्धं 耳ह्सनें हि त्व ॥५२॥


नानारुपाणि य习 स्पुवींध्य ङ्यानि ज्योदश।

एकपान्रा द्विपात्रा बा रसैः संैंः समन्विता।
वीश्यड़्गयुक्ता चैकाए़न बीयिका नाम रूपकम् ॥५५॥
सूक्ष्पर्यंस्य पदेस्यन्नपपदेनार्थ्यकाशन्यम्।

यशान्न्यैस्य समदेश़ात् कार्यमन्यच्रसाध्यते।

असुतार्थे तु कस्मिँश्भिच्चुभे वाड्पयथवाड्युभे।
कौशल्यादुच्यतेज्न्योर्यस्तद्व्वपन्द्वतं मतम ॥ ५८॥
उपहासेन संयुक्ता नॉल्खिका स्यावमेलिका।
असत्परापः स केषेयो मूर्वेपु चुधभापितम् ॥ ५९ ॥
एकहित्रिभैंमचना वैंकेली कथ्यते वुषै:।
असझ्यूतं मिथ(:)सतोंग पपश्बो हास्यकृन्मतः ॥ १६०॥
 ¢ $A$ का। १० $A$ वे। ११ $A$ स्यती। १२ $A$ दास्यान्य। १३ $D$ द्घास्य। १४ $A$ न्योन्य। १५. $A$ त्रि। १६ $D$ न। १७ $A$ प्रति बंचना। १८ $D$ साक।

देाबा गुणा गुणा दोषा यत्र चगुर्मृद्वंवं हि तत। उक्तिमत्युन्तिम्नक्छृष्टशूरयोऽधिबलं विदुः॥ ६१ ॥
श्रुतिसाम्यादनेकार्थयोजनं त्रिगतं भवेत्।
व्याहारो हास्यलोभाभर्याच्छ(द्वाक्छ)ल्रनात्तु छलं भवेत् ॥ ६२ ॥
संरम्भेशस्त्रपतनविवाहपरिगुम्फितम्।
बहुवाक्यापवादाभ्यां युतं गण्डं विदुर्दुधाः ॥ ६३।।
विभावैरन्नुभावैश्य सात्विकैर्ण्यभिचारिभिः।
आनीयमानः स्वादुव्वं स्थायी भावो रसो मतः ॥ ६४।।
ज्ञान(य)मानतया तत्र हिभावो भावपोषैकृत्।
अनुभावो विकाइस्तु भावसंमूचनात्मकः ॥६५॥
अनुकूल्रमोधर्माः सात्विकाः परिकीर्तिताः।
विशेषादूराभिमुख्येन चरन्तो च्यभिचारिण:॥ ६६॥
रोमाश्चः पल्रयः ख्वेदः सतम्भः कम्पो विवर्णता।

निर्वेदावेगवैवर्णरचिन्तामूयादूम (मद) श्रमाः।
स्वापो विबोधो निद्रा च दैन्यालस्यमपस्प्पूतिःः॥ ६८ ॥
शांदूंश गल्रानिस्त्रपा मोहो गर्वश्यपलता मतिः।
अवहित्थोग्रतातरकास्त्रासोन्भादौ विषण्णता॥ ६९ ॥
अश्रु हृष्पः स्मृतिर्जाउचयमममप्षों मरणं धृतिः।
त्रिंददेते त्रिभिर्युक्ता भाचाः स्युर्य्यमिचारिणः॥१७०॥
हासः शोको रतिः क्रोधो जुगुऽसाभयविस्मयाः।
उत्साहश्भेति विज्ञेयाः स्थायेभावा रसाश्रयाः ॥ ७१ ॥
हास्यं करुणश्रृळ्णनरौ रौद्रवीभत्ससंजक्रक।
भयानकाद्युतौ वीर इत्यष्टौ नाटेके रसाः ॥ ७२ ॥
 $6 D$ शोको। $9 A$ ज्य। १० $F$ बेमि।

एवं काव्यकथाः श्रुत्वा विचार्य च गुणागुण्णौ।
ततस्तु तार्किकान् राजा कौतुकेन विवोदयेत्॥ ॥३॥
कुलेन विद्यया ख्यात्या समयोर्वाद इष्यते।
वादर्य विषयो गीतं नृत्तं वा वाद्घमेव वा।। $68 ॥$
ख्वपक्षे साधनं यत्र परपक्षे च दूषणम्।
सिद्ध|न्तेनाविरोधश्न सम्बन्धश्य प्रतिज़्ञया।। ७५॥
हेतुदृष्टन्तयोर्योगो निगमोपनयै तथा।
पक्षस्य प्रतिपक्षस्य ग्रहो वादः स उच्यते ॥ ७६ ॥
साध्यधर्मविशिष्ट्टय धर्मिणो यत्तु कीर्तनम्।
पतिज्ञा नाम सा पोक्ता हेतुस्तत्साधनं विदुः॥ ७७॥
साध्यसाधनयोर्यंत्रंविनाभावः पदईर्यते।
तदुदाहाहरंण पोत्तं निगमः पक्षनिर्णयः ॥ ७८ ॥
घृृ्रन्ते कथित्वन्याप्रेहेंतोः पक्षोपसंह्रतिः।
सं चाव्युपनये(यः)पक्षे(क्ष)धर्मए लापनयोच्यते ॥ ७९ ॥
उपनयः पक्षॅर्मेख्यापनाये।पयुज्यते।
शिष्यस्य गुरुणा सार्ध सतीर्थानां परस्परम् ॥ १८०॥
वस्तुतत्वावबोधाय वादः कार्यो विमत्सरम्।
जातिभिर्निंग्रहस्थानै»्छलैरापि समन्वितः ॥८? ॥
स एव वादो जल्पः स्यात् र्यातिपूपादिहेतुकः।
स्थापनं पतिपक्षस्य जल्पें यस्मिन्न विद्यते ॥८२॥
वितण्डा नाम सा पोक्ता पूर्वोक्तफलसिद्धये।
स्थ(छ)लमस्य विकल्पेन पर्वाक्योपघोंतनम् ॥८३॥
सार्मान्येनोपचारेण वचनेनेति ततिधा।
पयुक्ते साधने सम्यगुत्तरापतिभींसनात्॥८४॥
१ $A$ चार। २ $A$ ₹। ₹ $D$ ता। $\vee D$ adds this line । ५ $A$ र्मा। \& $D$ क्षो । $\bigcirc A$ या। < $A$ मे। $S D$ भासना।

समीकरणनुं४्या यः पसक्ञो जातिरित्यसौौ। भतिद्ध्वन्तसरणं भतिज़ाघानिरिषपते ॥८५॥ अर्थान्नरस्य निर्देशः भ पतिज़्ञान्तरम्यच्यते। सं पतिज़ावारिगोय यैद्दें हेतुपतिज्योःः॥८६॥ पतिज़ायाः परित्याग्र्तर्त्सं(स सं)न्यासो विधीयते।
विशेषरशहिते हैतौ दूषिते शतिवादिना ॥ ८७ ॥
सविशेषषष्य कथनं ₹े वन्तर्तरददाहत्वम्।

अर्थान्नरममिति गोक्तं निग्हस्थानसन्निषौ।

यन्न वेत्ति पःः सम्पणँज्ञानाख्यं तदुच्यते। पतिज़ादेः ॠमं त्यक्ता कमव्वत्ययसद्रहःः ॥ १९० ॥ अभाप्रकालं तन्योक्तं निग्रस्यानवेद्दिभिः। केनाप्यवयेनात्र हीनं तर्न्यूनपुच्यते ॥९९ः

हेतददाहरणाधिक्यादधिकं तद्दिद्दुर्शाः।
अतुवादे परित्युज्य पुनस्तस्पैंवें भाषणम् ॥ ९२ ॥

विज्ञातस्य पदार्यैस्य मीन्वारान् भाषितथस्य च॥ ९३ ॥
नौंतुवादः परोक्तस्य भवेत्चद(दन)त्रवादनम् ।

अन्पकायोंक्कयामझ्रः क्याविक्षेप उच्चते।
अं्युपेत्य निजें दोषं पददोषस्य भाषणम्य ॥९५॥
मतानुज़ेति सा गोक्ता दोपोर्राबनवोदेभिः।


[^46]निग्राब्वोप्ष्षणं नाम निग्रहच्थानपुच्यते।
अनिग्रें निग्रहस्य यदुदावनमुच्यते॥ ९७॥
अनिग्राश्बं तु योगोडयं दूपणत्वेन कीतितःः।
ख्वसिद्वान्तं परित्यज्य यदुच्चृध्बंल्रभापणम् ॥९८॥
अपसिद्धान्तनमेंदें निग्रहस्यानमुच्यते।
अपक्षघर्मो हेतुर्यः सोडसिद्धः परिकीरितितः॥ ९९॥
संघ्य यर्मंविस्दो यैः विरुछः पर्रिकीतितः।
पक्षश्रित्यगार्मी यः सोड़ैकान्विक उच्चते ॥ २००॥
कालात्ययावदिष्टेड्यं पक्षे योड्येन बाध्यते।

हेत्वाभासः स विज्ञेयः समः भकरणेन सः।
नतो विददमानेष निग्रहृ्थानवर्म्मनि ॥ २ ॥
स्थितानामजयं हूयादितेशेषां जयं नृषः।
इति शास्बविनोदेने दिनशेषं नयेन्दृqः ॥ ३॥
कवीनां तार्किकाणाश्व भसादं भूरि दापयेत्।
उत्कः शास्वाविनोदोड्यं सोमेश्वरमहीपुजा॥ ॥॥
इति शाश्बवनेऩःः ॥ २ ॥
इदानीं गजवाह्याहीपिनोदः परिकीर्ट्यंते।

सङ्रामार्य भ्रमसेपषां कार्यों यवनयोधने।
मदहीना न धावन्ति न युच्यन्ते मतड्ग्जाः ॥६॥
मद एव गुणस्तस्माचद्री्थ चत्नमाचर्वे्।

व्येस्तारकारकैद्यान्यैप्युखखवर्थनकैरीपे।
करहद्दिकरेर्योंगेः कटंगुद्धिकरेरापि ॥८॥
१ $A$ omits this linel २ $D$ स सिद्धः । ₹ $A$ दं। ४ $A$ द्वागजा ।५ $A$ व्या $D$ च्यस्तारककरै। ६ $D$ र।

पभेदैनैर्धर्धनैथ्य गन्धवर्णकरेंसतथा।
दोषो(दर्पो) पपादनकैः पिण्डैर्जातिधात्वनुसारतः ॥९॥
गजानुपचरेट्राजा भयत्नादन्नपानकैः।
त习ादौ जातयो जेया त (₹त)स्माद्वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २१०॥
गात्रापरं नखा दन्ताः कोझो मध्यं करं गलः।
तनूल्येतानि दीर्घाणि शीर्ष पृष्टं च चालघिः ॥ ११॥
तलानि चिबुकं चैव हस्वानि च भवन्ति है।
समदौौ च कौौ कुक्षिः कर्णों च तनवो भृश्रम् ॥ ?२ ॥
अङ्गुली हन्तुकें च वक्षः कुष्जं पद्धइये।
यस्य इयामो भवेद्दर्णः कुष्णे स्थूले च लोचने॥ १३॥
आकार ईंद्यः पोक्तो वनचारस्तु कथ्यते।
एकाकी न भयात्येष गोमचारें च गच्छति॥ ॥४॥
यूथानुवर्ती भीरुश्न चलंचित्तो बने मृगः।
धृतस्य कर्मकाले तु भवेदुत्तानवेद्विता॥ १५॥
दुःशीलता च चापल्यं इक्ष्पैतन्मृगदन्निनः।
उरो मुखं तथा कर्षं विशाल्यानि भवश्ति हि ॥ १६॥
गात्रापरं शिरो दन्ताः सगदे(दे) वेर्मकन्धरम् ।
केशा वाल्रोँच्य रोमाणिण स्यूलानि च भवन्ति हि ॥ १७॥
वालधि: पृष्ववंगश्य चिबुकं हत्त एव च।
भवन्त्यतानि दीर्घाणि लम्बते मेढ्रकोशकम् ॥१८।।
भेककुक्षिसमाकुक्षि लो(लो)चने कपिके शुरे।
कणण्णमेप्रनिभो वर्णः सर्वाङ्ञैं परिपीनता॥ १९ ॥
जाङ्यं च बल्रिवाहुल्यमाहुर्मुन्द्र्य लक्षण्। ।
बने तु वसतस्तस्य शशादेने भयं भवेत् ॥ २२०॥


न रुष्यति भवत्येको न्द्र्राल्ত़ सततं भवेत्।
झिक्षाकाले धृतस्यैत ह्रक्षणं परिद्हुयते॥ २? ॥
गम्भीरं वेदनं तर्य कर्म रीव्रं न शिक्षति।
शिक्षित विस्मरत्यागु मत्तः स्मरविशेक्षितः ॥ २२ ॥
मन्दकोपे गतर्ं सतद्यों ${ }^{3}$ बधो)मन्दो मातड्ग ईहद्यः।
गात्रापरं करः पुच्छं न ₹्ञूलं न कुरां समम् ॥ २३॥
विशालमुन्नतं वक्षो धनुराकारवंशकः।
कुम्भौँ च ना(वा)तकुन्मश्य कटौं चापि पर्वेश(ट्ट) कौ। ॥ २४ ॥
स्गूल(ला)दन्ता भवन्तीह विपुलं श्रवणासनम्।
वैराहाहजघनत्यैव छागकुक्षिर्मनोहोंशः ॥ २५ ॥
समस्निग्धा नखा दन्ता लोचने मधुपिड्ग्ले।
गौरवर्णोडत्युदग्रश्न कुष्णविन्दुविराजितः ॥ २६॥
आताम्रं तात्रुजित्वोष्मेतनद्भद्रन्य लक्षणम्।
वने यूथस्य पुर्रतो यात्याहा।रविहारयोः ॥ २७॥
मेघभेरीख्वनाद्धीतित नैति हृष्यत्यनाक्रुलः।
समानीतो बनात्कर्कॉले सो(डस्या)न्वर्थेवेदना॥ २८॥
आगुग्राही सुरीलुभ्ध न विस्मरति शिक्षितम्।
कर्मशूरः स्वयं रूरो रूपल्रक्षणसंयुतः॥ २९॥
ई्द्होो भद्रुजातिः स्यात्कुজ्जरो विजयावहः।
मिश्रस्तूभयसंयोगें सड्भर्णर्ज्तिगुणो मतः ॥ २३०॥
भद्रमन्द्धो भद्रमृगो मन्द्भद्र्त्तथापःः।
मन्दमृगो मृगभद्रो मृगमन्दश्व मिश्रकः ॥ ३१॥
भद्रमन्दमुग्रैको भद्रो वा मृगमन्दयोः।
मन्द्भद्रमृगश्यान्यो मन्दो वा मृगभद्रयोः ॥ ३२ ॥

[^47]गुणाधिक्येन नामैषं वर्णाद्दा मुखलक्षणात्। मिश्रसट्रीर्णजातीनां नामलक्षणमीद्रश्यम ॥३३॥
मिभ्राणां मिश्रचारस्तु सङी़ीणानां तथात्वयः।
गुद्धं(द) सड्रीर्णामिश्रणां जातिओेढ इतीरितःः ॥ ३४॥
एतेषामुत्तमो भद्रो मन्द्धो मध्यमलक्षणः।
मृगः कनिष्ठो मिश्राणां सङ़आर्णानामयं क्रमः ॥३५॥
श्लेष्पपित्तानिला ख्याता धातूनामेपि जातिबत्।
भुद्धा मिभ्राश्न सड़ुीर्णा भेदा जेया विचक्षणैः ॥ ३६॥
सात्विकी कफतः पित्ताद्राजसी तामर्सा चल्रात्।
पक्रितिर्मिश्रसङ्नीर्णा विज़्जेया पून्वदुधैः॥ ३७॥
मेधावी स्त्रिजवर्णश्य दीप्ताग्निर्मितभोजनः।
अन्वर्थवदी दीर्घायुः कामुकः सात्विको गजः ॥ ३८॥
वेगवान् बहुसुक् शूरः भज्ञावाँच्यलमानसः।
उत्तानवेदी़ी दुष्ष्थ राजसोऽयमनेकपः ॥ ३९॥
के केगेन कर्म गृहाति गुहीतं विस्स्मरत्यपि।
पत्यर्यंवेदी निद्राउुस्तामसो द्विरदः रमृतः ॥ २४०॥
बैंद्धोच्टटा विदारी च गोक्षुरः शाल्मली बरी।
वाजिगच्धा तु गोक्षीरो (गाक्षीरी) गोजि द्वा भूमिशर्करा ॥ ४? ॥
हिंस्रांगा च कुटजं धात्री छिन्ना माषास्य चुर्णितःः।
क्ष्षीरेण सहितः पिण्डो गजानां वृंहणों महत् ॥ ४२ ॥
बलागोक्षुरकुष्माण्डमाषधात्रीशतावरी।
हैच्चटकुरणां (जा) चूर्ण सम(भ)ये पयसान्वितः ( तम्) ॥ ४३ ॥
पैरुषांकाह्धर्दांस्राश्य लक्ष्मणा सिन्धुवह्डिका।
चिन्कः: सुरसा शिग्रु: काइभीरी गिरिकर्णिका ॥ ४४।।

[^48]भूर्कर्कराइग्रिमन्थः शफ (म्व)री च शतावरी। पूतिक: कर्णिकारश्र व्यस्तारान्ते(रतै)लम्ब्बुना॥ ॥५॥
भद्धातमूल्रमूर्वाँ चद्ल़ी च महोगुण:(हा)।
केतकी च कुमारी च विदारी रक्कसौरिका ॥ ४६ ॥
एतँः समैमः कुतश्रूर्णों दघिक्षीरघृतान्वितः।
दत्तः प्रतिभये विण्डो गजानां मुखवर्धनः ॥ ४৩॥
कुष्णा घोला(णटा)वतों(बर्रा)गुझ्जा सुचहा गोक्षुरः सहॉं।

भूरार्करा शाल्मली च श्कक्ष्षाश्यूर्णीकता: समाः ।
दधा पिण्डीकता दत्ताः करीणों कटवर्धनंः(नाः)॥ ४९॥

एलाभियङुकुकुजहारितालं मनःशिला।
त्रिमेतबक्छ(यामा क)ष्णधान्या(ना)थ्य रामठं सपरकञ्च्चुकः ॥ ४५०॥
आखुविद्वेषि(प्य))हिंस्राश्य मुस्ताचित्रकसेन्धवाः।
वीनीा(रा) रसोनो घत्तूरस्बिवृत्ता(ता) च विर्चूर्णिता ॥ ५? ॥
एतैर्वैंत्वै(ति)स्तथा बसितः प्रलेपश्य कटे कुतः।
भयुक्तोडयं यथायोगं करीणां कटरोधकः ॥ ५२ ॥
पारापतशकाद्धिडुणर्तिनीँ (तिंब) परिवर्तयेत् ।
यवमध्यभमाणा च मुर्तूर्त्थितिमईति ॥५३॥
चित्रकश्श तथा दूर्वा घोण्टामूल्रमथापि वा ।
चूतश्थ तैः कृतश्रूर्णो भेदनो मधुतैत्र्युक् 1148 ॥
गुडस्तैलं पु(सु)रा शू(गु)ण्ठी कणणामधुव(क)संयुतम्।
घडङ्गम्मेतदातब्यं मदभेदैनवर्धनम् ॥ ५५॥
अर्करिश्रुर्रोोनाश्र कद्वस्मुमुदायकः।
पद्माट(क्ष)तुरसाह्या(व्वा)ध गुडूर्ची च करुजक्जकःः ॥६॥

[^49]चन्पकं च समैरेरैतैभूर्णितिद्दिधिमिश्रितैः।
पिण्डोऽयं मदवृढ्धौर स्यादिक्षुक्षीरघृतानि च॥ ५७॥
केतकीशिग्रुपुरसावेह्वतू(न्त)रमुशीरेकम्।
सिद्धका(को)यूष्षि(थि)का रम्भा कन्ज्धों मुस्तकं च तैः ॥५८॥
चूर्णितैथ्य समै: श्लक्ष्वैर्मधुरैतैरसमन्वितैः।
दत्तैः भवर्त्ते गन्ध: सिन्धुराराणां मदान्भसि ॥ ५९॥
पारिजातकपुष्पाणि किंशुकं किणििंद(ही) गुडः ।
हरीतकी हस्तिकर्णी मधुना मैधु(द)झांक्ल्यक्छत्व ॥६०॥
शिल्राजतुर्ज(च) तक्रेण शालिपिप्टमजापयः।
यसः(यासः) काश्न्वी च शौक्ल्यंस्य करणं करिणां मदे ॥ ६? ॥
अझ्जनะय तरोर्मूलं नारीरसपरिप्रुतम् ।
कुटजेन समायुक्त नीलवर्णकरं मदे ॥ ६२ ॥
तालकद्विगुणा द्दार्वी रक्तवर्णकरी मदे।
दरिद्रा मधुसंयुक्ता पीतवर्णा महामदे ॥ ६३।।
शयनावसरे द्त्तो ग्रींसमध्ये मधुप्तुता।
इयामं वर्ण करोत्याग्रु करिणां मदवारिणःः॥ ६४ ॥
धान्रीफलानि नींल्री च मधुकं कुष्णवर्णव(क)त, ।
दूर्वा च मधुना दत्ता हरितं वर्णमावहेत् ॥ ६५।।
बृहतीफलमूल्यानि ग्रुण्ठी सैन्धवसंयुता।
मूत्रपश्नकृते (तो) कोशो लेपोऽयं कोपदीपनः ॥६६॥
कोष्टे(कृष्टं)ता दारारजनी तगगरंरं तैऋसंयुतम् ।
पायुलेपपयोगेण करिणां कोपवर्धनमें 11 ६७।।
पिप्पली मरिचं गुण्ठी मर्कटीफल्रमेव च।
तैलेन कटलेपोडयं करिणः कोपयेन्दृशम् ॥ ६८।।
१ $A$ श्रा। ₹ $D$ न्बा। ₹ $A$ न्बू। $\gamma D$ हं। ५ $D$ सर्वरोगह्त्व । \& $A$ तुत $F$ तुत ;


राजिका पीब्रुमूलं च फणिजं पिप्पली कणा। नागरं बीजपूरेण पिण्डोऽयं कोपदीपनः ॥६९॥
कोपदीपनयोगास्तु कथिता ये कटादेपु।
पूर्बेंद्युत्ते विधातव्या धावेच्चाह्वकर्मणि ॥ ४७०॥
बृंहणैः बृंह(हि)तानां च सप्र शोभा भवन्ति हि ।
वक्ष्यामि लक्षणं तासां कमशो नामसंयुतम् ॥ ७१ ॥
करं कर्गौं च पुचछं च तुचंछं चालयति द्विपः।
स्रक्वणी ताब्डु जिन्वा च स्तनयुग्में विलोचने॥ ७२॥
ईंपद्वर्चर्कि समायांति सोअनंन (सौजन्यं) पर्धते क्रमात्।
सुच्छाया रक्तव्टद्विश्य सझ्ञातुधिरा मता॥ ७३ ॥
प्रतिमाने च कण्े च माणिबन्धे च वक्षसि ।
कक्षयोर्मीसट्टद्धिश्रेत्रतिचेंछन्नेति सा मता॥ ७४॥
सर्वसन्धिजु गान्चेषु ददने पक्षयोर्द्वयेः।
पीनता वलिनाशग्र यन्रासौ पक्षलेपिनी"॥ ७५॥
कक्षयोः कन्द(न्ध)रोदोदेो दन्तस्योमयपार्श्वयोः।
उच्छूनता भवेद्यत्र धातुसान्यं सकाँमता॥ ७६॥
वरिष्टा घं(घ्यु)दियं शोभा चतुर्थी करिणां सदा।
युद्वेडध्वनि विनोदे च समकक्षा पशक्यते॥ ७७॥
बंर्रा(रो))ऽस्य सम्म(म)तां याति त्रिकं पक्षो यथा(दा)गजे।
निद्राउुर्मन्द्दगामी च दीर्घों छ्वससस्तथालसः ॥ ७८।।
पश्नमा(मी) सेंमकल्पेयं शोभा शोभाकरी भ्र्शम् ।
गा(ग)तौँ" च ल(ला)ति मांसानि पष्ठी सीं व्यतिकीणिंका। ७९॥
निमगः पृष्वंर(शो)स्य कदल्युत्तानपच्चवत् ।
यत्र सा द्रोणिका नाम शोभेयं सपमी मता॥ ४<०॥

ततः सझ्जातशोभस्य मन्दा（दा़ावस्थोतु（स्तु）दन्तिनः। अतः（अन्तः）पश्च मँछे（दे）सश्र द्वादशोतित्व（स）मीरीरितः ॥ ८？॥
पृष्टं मेढ्ं समं तु स्यादीषद्रक्ते च लोचने।
कान्तिमान् करिणीত్তुब्धो नभश्य परिजिघ्रति ॥ ८२ ॥
गजबीथ्यां पदं धत्ते द्विपेभ्यः परिकुप्यति।
दर्शनीयो गजाघाती दन्ताम्यां हन्ति भूरहान् ॥ く३॥
पांसुक्रीडनलोलँ：स्यात्पड्कल्लेपनतःपरः।
पथमान्त（न्ता）मदोंवस्थां भापः सश्चित उच्यते ॥ ८४ ॥
खवल्पनिद्रो रुषायुक्तो जृभ्मते यस्तु सन्ततम्।
बहुकुकुद्धों रक्तनेतों कोपावस्था द्वितीयकी॥८५॥
कुरुते बंहितंत शाश्वदन्नं च परिवर्तयेत्।
आलानं नागु भजते श्य्यां न प्रतिपद्यते ॥ ८६॥
वृक्षशाखां समालम्न्य प्रसारयति कन्धरम्।
गमने पाटनं घच्ते तृतीये भसवे गजः॥ ८७॥
उच्छूनः कदद्शेश्तु सुखं च परिशोमितम्।
ऊर्ष（新）मूलन्य योगेन स्रोतसी विवृते तथा॥ ८८॥
कटं चुम्बति हस्तेन तियर्गंगीक्षणतत्परः।
अपसर्पति पश्याच कोधनः सक्कलेहनः॥ く९॥
अत्यासन्नमदो हृथो वारणः स्यात्पभेदने।
हुइयते तिलककमायं दानं यस्य कटदूये ॥ ४९०॥
वाण्बिभे（गिव भा）ति यतस्तस्मै कुष्येत्चित्रकितं हि तन्।
वितस्तिमान्रं बदने दानं गण्डस्यन्नन्तरे ॥९१॥
पुष्करे सीकरस्रावी निर्भयोऽर्धकपोलिकें।
गच्छन्नीषन्मद्र्राणी दानतः पतिभूयसा ॥९२॥

[^50]दानपवाह्दौं मिलितौ नेत्रयोटदूषितामया(याः)। मेघवऩार्जितं यस्य पूव्वलक्षणलक्षितः॥९३॥
अधोडन्नुबन्धिनी बाह्या तृतीया परिकीर्तिता।
बहुगान्धिमदैस्तावी समदक्षा(कक्षो) घनश्रिता(या)॥ ९४॥
हर्षकोडर्यधिको यत्र विना(नो)दायोधने क्षमः।
सर्वसत्वजिघांसुः ₹्यादाइहुस्य वशानुगः॥ ९५॥
राजवाँ्बो गजो यन्र सा भवेद्बन्धचॉरिणी।
सदा क大ुषितस्वन्तो ग्रासद्वेषी जिघांसनः ॥९६॥
कर्णयोस्तनयोरक्ष्णोः कटयोस्तात्डुुष्करे।
रोमहर्षेषु कोशेषु स्रवत्यँप्टासु सर्वदा। ३७॥
आरेहस्रवसो(तश्रवसी) चस्यामवस्था कोधनी तु सा।
रानौौ भ्राम्यति संरब्यः स्तम्भं नाश्रयते रुषा॥ ९८॥
निद्रां बुसुक्षां नो वेत्ति नेश्रकर्णावधिं भयेत्।
अधो मद्द(:)भवाहेन(ग) भवेत्सो वांलितापरः॥ ९९॥
अतिपवाहवापाभ्यां निमिर्मांसश्यास्थिभूषणः।
परिधित्रितयो(या)लग्बेी प्रतिबिम्बं हिनस्ति च ॥ ५००॥
एवं निरह्रुरो यस्यामवस्था सातिवर्तिनी।
न पइयति न जानाति न श्टृणोति न तिष्ठति ॥ १॥
सम्भिन्ममदमर्यादो यस्यां क्षैण्यौं(क्षेण्णु)ग्रगन्धवान्।
षष्ठचां निवर्तयेन्नागं सपमीं नैव लठ्दयेत्, ॥ २ ॥
अन्त्रयंयारा(तु)क्षेयादेही क्षिपमेव हि नइयति।
एवं मद्युतान्नागान् विनोदाय पकल्पयेत् ॥ ३ ॥
गजाध्यक्षं समाहूय दीपनायादिशेन्ट्रृः।


[^51]ढका(क)या जयघण्टाभिर्वाद्येति च निर्दिंशेत्। रजन्याः भथमे यामे वीरस्ड्डस्य वाह(द)ने ॥५॥

समन्ताद्नजमावेष्टय तित्षेप्रेः परिचारकाः।
सिंहनादोंश्न ते कुर्युर्भटानों रोमर्षणनान् ॥ ६॥
तेषां रवान्समाकर्ण्य समानूय महीपतिः।
पट्टाँनि पद्टिकाथ्यैव घन" ग्वेतं दुकूलक्रम् ॥ ७॥
श्टट्गारार्थ नृपो दद्याच्चेपां तेष्टाँ पृथक् पथक्।
मण्डनार्थं मदेभानां तैलं सिन्दूरमेव च ॥ ८।
कौग्रुम्भें वीरकक्षार्थ कोपायोदीपपिण्डकान्।
निद्रारम्भे च निद्रार्थं निद्रान्ते मद(भद्र)दन्तिनाम् ॥९॥
मुगाणां श्रयनान्ते च निद्रार्थे मद(न्द)दन्तिनाम्।
उद्दीपनं ततः पिण्डान् पागुपान्तान् पृथक् पृथक् ॥ ५?०॥
पकृत्याघनुरोधेन महामान्चैः भदापयेत्।
स्थापयेदातपे मन्दान् भद्रान्छायातपे गजान्॥ ११॥
मृगांश्छायासु बध्दीयान्महामांत्रो विचक्षण्ण०ः।
विनोददिवसे तेषामन्नपानं निवारारयेत्॥१२॥
तैलेन जघनं लेप्यं सिन्द्रेश च मस्तकम्।
वातकुम्भस्य मध्यं(ध्ये) सें कुर्यात्तिल्रकमुत्तमम् ॥ १३ ॥
अलड्दृंतांसतथा नागान् वा्दालंय्यास(ग)देशतः।
आल्लानेषु च बधीयीयद्यद्दूरतस्तु परस्परम् ॥१४॥
शतधन्वान्तरायामां विस्तारे षष्टिसमिम्मितामें।
शद्कुगत्रहृपद्धीनां कण्टकादिविर्वीजिताम् ॥१५॥
अपांसुलां समां क्कष्ष्णां पूर्वभागोन्नंतों मनक्।
भुवं कुभ्भावृतां कर्याँदैद्ये" द्वारद्दयाड्ड़्ताम् ॥१६॥

[^52]तोरणी द्दौ मकुर्वींत द्वारयोः सुमनोहरौ। भाड्मुख्योद््प्मखो(खीं) वापि वाह्यालीं परिकल्पयेत् ॥ १७॥
पूर्वाभिमुखवाह्यालीदैक्षिण्ं मध्यभागतः।
उपन्ते वृत्तिसंक्किष्टं कुर्याद|लोक्यमन्ट्रिप् ॥१८॥
उच्चाधिष्टानंमूद्द्धस्थं परिखोंपरिवेष्टितम्।
विशालं च सुरम्यं च पृष्टर्भित्तिसमन्वितम् ॥ १९ ॥
सुधाधवलितेस्तम्भैः काश्वृनैः परिशोभितम्।
नानावर्णावितानाज्यं काचकुट्टिमकलिपतम् ॥ ५२०॥
परिखायां परिन्यस्तै: फलकैः कृतमार्गकम्।
निःश्रेणीकलिपतारोंहं वारणानां निवारणम् ॥ २१ ॥
गेहिमन्यं पक्रुर्वींत परिखायास्तु वाह्यतः।
ईषत्पश्च्पत्पदेशो तु दक्षिणं भागमाश्रितम् ॥२२॥
परिखावेष्टितंतु तुलं चित्रिभित्तिसमन्वितम्।
सुर्म्यं सुविशालं च परमण्डलिकाश्रयम् ॥ २३ ॥
आलोकमन्द्रिस्याग्रे लालवेर्डां(जालवेदीँ) पकल्पयेत्। निखातैरस्टमिः ₹तन्भैः पार्व्वद्ययनिदेशितःःः॥ २४॥

द्विपवक्षस्थल्डोत्सेधां पार्व्वयोर्गत(त) संयुताम् ॥२५ ॥
अन्यामीद्विविधां कुर्याद्दोवननान्तोष(प)योगिना(ना)म् ।
पूवंद्वारसमीपे तामुत्तरां दिशमाश्रिताम् ॥ २६॥
एवं लक्षणसंयुक्तां वाह्याल्रीं परिकल्प्य च।
महत्तरेण विज्ञत्रः कृतदेवार्चनक्रियः ॥ २७॥
आघोण्ये डिणिडमं राजा पुरवीथ्यां चतुष्पथे

१ $A F$ ल्या। २ $A F$ णा। ३ $A$ ध्धभागस्थं। ४ $A$ धा। ५ $D$ तैः। \& $D$ त्वार्श्वात् $F$ पाश्धात्य। $\bullet \mathrm{D}$ राक्षं। ८ D ण्डी F द्वांद्वाडां। $९ \mathrm{~A}$ न्दां। १० D धारितम । ११ D वाचना। १२ D स्फाल्य। १३ D तं। 9४Aक कि।

न यातव्यं न यातबेंयं कौतुकादर्शानोलसुकैः।
विषमा मत्तमातड्गा मारयन्ति कुतान्तवत् ॥२९॥
अन्यां च घोषणां कुर्यांद्यः कश्वित्पादवेगवान्।
घनतुब्धो द्विषस्याग्रे स धाबतु स घावतु॥ ॥३०॥
ततो भुक्त्युत्तरं राजा पसाधनपरो भवेत्।
कान्तानां च कुमाराणां भूपार्थ वस्त्रभूषणम् ॥३१॥
पस्थापयेन्यथायोग्यं सामन्तामाँ्यमन्त्रिणाम् ।
आद्वाँच्य करिणो घाहान् ख्वयं सम्भृतमणडनः ॥ ३२ ॥

आरोहयेत्स्समायाताः करिणीः ₹वर्णपुष्पकाः ॥ ३३॥
मुत्काँजालसमाकीर्णं पुषिकाकिए्डिणीयुताम्।
पार्वघघण्टाद्यदोपेतां सिन्दूरारणणमस्तकाम् ॥ ३४ ॥
चामराल द्धतश्रोत्रां वृत्तनक्षन्रमालिकाम् ।
तनः स्यं समारोंहेत् करिणीं मृदुचारिणीम् ॥३५।
पश्यिमाशोन्मुखे सूर्ये किश्चिद्विगलितातपे।

तสः सम्भाप्य वाह्याल्रीमुपवेइ्य करेणुकाः।
उत्तारयेत्ततः कान्ताः पुरस्ताच्च पनेशयेत् ॥३७॥
कुमारमण्डलाधीशसामन्तामात्यमान्यकान् ।
सेवकान्विविधानन्यानालोकेन भवेशयेत् ॥ ३८॥
ततः करेणोर्तीर्णः सुखासनमघिष्टितः।
विशेद्वहितो राजा परिघासेतुमार्गैतः ॥ ३१॥
नि:श्रेण्याय समार्ब्य ल्लील्रयाल्रोकमन्दिरम्।
सिंहासनमथारोहेत्कान्ताभिः परिवारितः ॥ ५४०॥

[^53]ततः पवेशितान्सर्वान्ययाहुमुपवेशयेत्।
 गजाध्यक्षं समादिश्य परिकारान्समान्दयेत्। पच्छाद्नपटचछचन्ना अन्तर्विहितममणननाः ॥ ४२ ॥ अंहमहमिकाक्रान्ता विज्येयुः पृथक् पृथक्। परिपृचछेत्तंतो राजा तेषां धावनकारणम् ॥ ४३ ॥ अ(आ)वां मेत्सरिणो(णौ) देव वयं कनककाङ्ळ्षिणः। मया द्विपासनं रुद्धमहं परिभवान्वितः ॥ ४४॥

परिज्ञातु(तुं) समाहुढो जवतोऽहं नराधिप। इति विज्ञाप्यमानसौर्तैयायोग्यं समादिशेत् ॥ ४५॥
उत्तमो मध्यमो हीनस्तिविषः परिकारकः।
एतेपां लक्षणं वक्ष्ये जवोलकर्षात्पृथक् पृथक् ॥ ४६॥
भथमा द्विपभूमिः स्यात्मध्यमा नृपतेर्मही।
तृतीया परिकारस्य भूमिरेवं त्रिधा मता ॥ ४७॥
भथमायां द्वितीयायां हस्तं निष्कासयन् भुवि ।
तृतीयायायां परित्यज्य यो धावति स तूंत्तमः ॥ ४८॥
मध्यमझ्य च नागस्य विधिना भाॅ़ेनेन यः ।
पुरो धावति सें जे़ोो मध्यमः परिकाग्कः 1189 ॥
कनिष्ट्र्य तु नागस्य भागुक्तविधिना तु यः।
अग्रे धावति सेसे क्षेयः कनिष्टः परिकारकः ॥५५०॥
अग्रिमस्य पदाड्सन्स्य पाश्थीट्येयः पुरतो भवेत् । जेयः स ड़्चुमजबो वाजिनामपि घातकः ॥ ५?॥
दशधन्वा(नव)न्तरस्थे(स्थं) वा पटी(रि)कारं जबाधिकम्।
पश्वाइदन्तरे हन्ति दन्त्यसावुत्तमो जवे ॥ ५२॥

१ A वर। २ D लोचनः। ₹ A अहमहाकान्ता। ४ D च्छचत। ५ A द्वीरा D द्विप्या। \& D क्ञातुमसौ। $\bullet A$ तीयां। < $D$ उ। $P D$ कुते। १० $A$ वि। ११ $A$ वि। १२ $D$ र्व्वान्न्यः। १३ $A$ तु।

पौरस्स्पैस्य पदाएून्स्य पार्यौत्यो मध्यमो यदि। जवेन मध्पमों ज़्योो दन्ती गाँतिविशारदेंः ॥ ५३ ॥

अँखधन्वा(न्व)न्नरगतमशीत्या परिकारकम्।
यो हन्ति दन्ती स ज़ेयो मध्यमो जववेदेभिः ॥ ५४ ॥
 स कनिष्ठनोो जेंयो वारणो वारणाबरः॥ ५५ं॥
पश्नधन्बनन्नरगतं शतन्न्वा(नq)न्तरार्षीध।
परिकारं निहन्याँ्यः सदा हीनजवो गजः ॥ ५६॥
भूमित्येय भूद्ये च पथमार्यां तथा शुवि।
वेगयुक्ता गजाः सत्वश्रेश्वमध्याघमाः ₹मात् ॥ ५७ ॥
आह्बाय स्थापयेद्वांतं (ड़े) तीवकोपपराइ्प्युखम् ।
वाध्योंल्यतोरणाभ्यर्णें मद(न्द) भोप तु सम्पुखम् ॥५८॥
यावन्ती(ती) पुवमावतो या सक्नया हत्तकरषेणो(णी)। तथाधिक्याज्योड्य्यस्य हीने हीनः समे समः ॥ ५९ ॥
गजैन मत्सरी बान्त् पविश्य जवनान्तिकम् ।
नर्जयेन्निजहस्तेन युख्यमानः भधावति ॥ ५६०॥
भूमिद्यदे तृतीयायां त्वक्का। गच्छति यो द्विपेप्ये।
स जयी परिकारः स्यद्वारणण्तु पराजयी" ॥ ६? ॥


परार्थ धावमानस्तु जयी चेढेंनमाप्तुयाव्।
पारजये घनं नास्ति कुझ्जेण हतो हतः ॥ ६३ ॥

१ $A$ स्त। २ $D$ वार्षान्य्यो। ३ $D$ वारणो वारणोत्तमः। ४ These four lines are omitted
 १२ $D$ रोयावत्। १३ $F$ द्धस्ति। १४ $D$ पः। १५ $D$ यम्। १६ $D$ कुंचितांकां वा। १७ $A F$ न्यतो। १८ AF याः। १९ $D$ द्वृत्तो। २० $A$ दूत।

जघने दन्तयोर्वापि कुर्याच्चूर्णेन लान्छनम्।
मार्ष्टि वा तत्कुते चैन्यः पतिज्ञाधावनत्विद्यम् ॥ ६४।।
भरिज्ञापारगो यः स्याज्जयस्तस्य पकीर्तितः।
प्रतिज्ञापगमे वापि मारणे वा गजो जयी॥ ॥६५॥
नृपभूमौ लिखेट्रेखां विंशत्या कार्मुकैँ्रुणि।
गजस्य धावतُभान्तस्तिर्यग्यायी जयी भवेत्॥। ६६।।
लैग्मश्य यैन्निषेधाँँ धावको विजयी भवेत्।
तयोरन्यतरस्यापि मारणे दारणों जयीं । ६७॥
युगपेंद्धावतो पृष्ठे यस्य सीकरसट्रःः
जयं तस्य विजानीयानदूधे हसितनो जयम् ॥६८॥
उत्तमो दन्तिनो भूमौ भूपभूमौ तु मध्यमः।
कनिष्ठो निजभूमौ च स्थापनीयो यथाक्रमम् ॥ ६९॥
उत्तमो मध्यमं गच्छेन्मध्यमश्शाधमावधिम्।
अधमो निजभूम्यन्तं धारयेयुर्गंजं कमात्॥ ॥७०॥
अनया परिपाटयैवं निजां भूरिं नयज्जयी।
एवं कर्तु न शक्रोति हतेऽस्मिन् वारणो जयी॥ ॥? ॥
बद्धहस्तो यदा चोरः पुरो धावति हसितनः।
गतापराधो जीविच्चेढ़ःः पापात्ममुच्यते।। ७२॥
जबाधिकस्य नैगगस्य बाजिनो धावनं पुरः।
सीकराः सादिनः पृष्ठे निर्गतौ सादिनो जयः ॥ ७३ ॥
वेळयं दन्तिनो दैन्ती(न्ते) सादी़ क्षेपति दान्तिनः।
अन्यो हरति द्रे्डेन तत्राशक्तः पराजितः ॥ ७४॥
धावभेदाः समाख्यातास्तथा जयपराजयौ।
इदानीं तु पचक्ष्यामि गजारोह्हणलक्षणम् ॥ ७५ ॥
१ $A$ वान्यः। २ $D$ के भु। ₹ $D$ नं श्रा $A$ तश्वा। $\vee A$ लग $E$ गल। ५ $A$ ल। ₹ $A$ धावको। $\bullet D$ गे। $A$ या। $D$ पद्व्यापनः वृष्टो $A$ वद्धा। १० $D$ चक $F$ च्चेहा। ११ $A$ कान्त। १२ $D$ तः।


निषैद़ी त्रिविषो ज़्रेयो रेखायुक्तिबरैर्युतः। अधमो मध्यम: श्रेछः सवैंसैसहर्तमोत्रमः॥ ७६ ॥
गत्राभ्यामपराः्थां च पार्वांम्यामपि रज्ज़मिः।
कणां धुत्वा घुखे पोंक्त हृक्षादेरघिरोहणम ॥ ७७॥
एतान्येवावरोहे स्खुरापंतः कर्णतो रणमम्(े)।
एवं दर्शविषं भोक्तमवरोएणलक्षणम् ॥ ७८ ॥
भविज्यासनघुन्कृं मध्यं मध्यसमासनम् ।
पादग्रेणावकहं स्यादासनं न्रिविषं स्मृवम् ॥ ७९ ॥
मन्दादिजातौ युद्धे च भेत्रमुक्कष्मासनम्।
भद्रादिजातौौ धाेे च मध्यमासनमिष्येत ॥ ५८०॥
अवप्रे मृजजातौ तु हिरोविधृतितृत्परे।
अवकुष्सनं इस्तं मातड़ानां यथाकमम् ॥ ८? ॥
समं हढं च संख्यं जानुसन्विसमाहितमें।
आसनत्रित्येऽप्यें सौष्वं परिकलपयेत्व ॥ ८२ ॥
गजस्य भेरणार्थ यत्त पुरसतादासनं वकु:।
करोत्ता यन्ता भणिघेनों(घिर्ना)न्नासी(सा)ननतो मतः ॥ ८३ ॥
अढ्क़करोने त्वथे(घो) वाडपि घातार्य कुसे वपुः।

आकर्थं(ज्य) पृृतो नागमुत्तानं कुखेते बछुः।
यत्र यंग्ता स भीणिघि: पृष्वावनतनामकः ॥ ८५॥
गजस्य भयनाशार्थ कोपोपामनाय च।
सान्वनं क्रियते बाचा संँ भवेदुपलाघ(१)ना ॥८६॥
गजस्य लिक्षितिं भावं किजिया यत्मभाषते।

१ $A$ बारी $F$ धादी। २ $D$ या। ₹ $A$ तंरेण $F$ तंरेणं। $\gamma D$ तः। ५ $A$ नासैावनगतो $F$ नासौवनतो। § A नारथवा F नरधावा। A वकं। ८ D 宅।९ A ग। १० D स्यान्द्रेद। ११ D तानू। १२ $\mathbf{D}$ वानू। १₹ $\mathbf{A}$ यायां। १४ $\mathbf{A}$ रूया।

वाचार्भिभर्त्सनं गत्त्याचिछ्छक्षार्थं सामजन्मनः।
पणिधिस्तर्जनो नाम स पोक्तः सोमभूभुजा। ८८।।
सृणिः भसार्यतेजग्रे यैदतिक्षितः स कथ्यते ।
पश्यादाक्यष्यते यत्तु प्रतिक्षिमः स कथ्यते ॥८९॥

पर्हृतो नाम स क्ञेय आरोहणविशारदैः ॥ ५९०॥
उत्क्षिप्य भ्रामणं यत्तु स्रणिः सृक्ष्मेः(क्ष्मः) स कथ्यते।
सुणेरधोमुखीभाव आदीर्णः प्रणिधिर्भेवेत् ॥९१॥
शिरस(:)सपर्शमानंन्ं यदङ्कुरोन विर्धीयते।


प्रणिधनाभिधो घातो विधेयानां विधीयते ॥९३॥
द्विन्यद्युगुल्र्ममाणस्तु वातः पीडितको मतः।
द्वाग्यां कराम्यामुत्क्षिक्य स घातः क्षिप्तिकः स्मृतः॥ ९४॥
सृणिपार्वेनेन घातोऽयं भवेत्तारितकामिघः।
आरांघातस्ततः पोक्तस्तोद् इत्यमिधानतः॥९५॥
आरेक्षा द्वादश पोक्ता स्टाणिघाताश्रया गजे।
कुम्भाग्रे बिन्दुसंज़े तु तदधश्य वितानकौ:(ऊौ) ॥९६॥
वितानयोर्वहिः प|र्वींववंग्राहावुदाहृतौ।
वितानयोस्ततथान्तार्निदानौ समुदाहृतौ ॥९७॥
कर्णाग्रशिरसः सन्धिः स्रततःसन्धिरुदाह्हतः।
तदग्रे कर्णसन्धिभ्तु तत्पश्यात्कर्णमूलके ॥ ९८॥
प्रुः सारयितु नागमक्कुराग्रेण वेघनम्।
कर्णमूले तद्धर्योत्तं तोंदनाम्ना विचक्षणीः ॥९९॥
१ $D$ भिर्भ। २ $A$ प्रयं $D$ ग्रन्था। ₹ $D$ ते। ४ $A F$ हृ। ५ $D$ यन्र। \& $D$ omits these two lines। $\cup D$ त्ट। $<A$ घैः। $\rho D$ लनि। १० $D$ श्र। ११ $D$ धारघातस्तश्रोक्त्त्तोदक्य्यभि। १२ $A$ राघात्ततःः प्रोत्तस्वेद इल्याश्रया। १३ $A$ र्वावग्रा। १४ $D$ पत। १५ $A$ न्धी कु । १द $D$ यद नुन्नो। १० D नुन्नं नाम ।

अवग्रहे विताने च पश्वात्सांधयितुं गजम्।
अङ्नुशाग्रेण यो घातः सोऽवकर्ष इति स्मृतः ॥ ६००॥
तिर्यागिवर्तनार्य तु कर्णसस्धौौ सुणेहैतिः।
निवर्तन इति ख्यातो गजारोहणकेविंदैः ॥ ? ॥
मुखोक्क्षेपाय यत्क्रयान्निदानेऽड्क्कुरायातनम्।
उत्कर्णंक इति ${ }^{3}$ ख्यातः स्रणिकर्मविचक्षणीः ॥ २ ॥
पादयोः भणिधौ संथ्यू कलापस्य निपीडनम् ।
बहिमुर्खे च कर्तिव्ये यन्तुः पादतले दृढे। ३॥
हृं पूरायितुं गाढमधुष्टाभ्यां पपीडयेत्य ।
अकर्षणोंय पाणिक्यां स्थिथंतं य(तम) $\stackrel{\text { वैनिपीडनम् ॥ ४।। }}{ }$
वामतः भेरणें घातों दक्षिणेन प्रुनर्मेवेत्।
वामेनाद्धुष्ष्योगेन दक्षिणेन निवर्तयेत्व ॥५॥
अधोगुखं विधातुं तं कुज्जरं यदि वान्छति।
निम्नाहुष्टौ विधातव्यौ ताभ्यामेव पशीडनम् ॥ ६॥
ऊंध्वाननं गजं गर्तु यन्ता पे प्सुर्भवंद्यदि।
उन्नता⿸্টुष्टयोगेनेन पोन्नयेद् द्विरदाननम् ॥ ७॥
अङ्दकुरोद्केपपात्रेण यो विद्यादिदिड्गिन्तं गजः।
अँन्त्यवेदी स विज़ेयः सड्कीर्णोडयं मतе्गजः ॥८॥

द्विरदो वेच्चि यः कुत्यं मृग उत्तानवेर्देतःःः ॥९॥
असृक्स्तावे चै हैनं बेत्चि कुत्यं चिरेण यः।
गैग्मीरवेदी़ विजेयो मन्दो नाम मतड्गन्जः ॥६?०॥
भहारस्यानुखूपेण यो जानाति वधावधम् ।
अन्वर्थवेदी विज़यो भद्रुातित्वरो गजः ॥ ११ ॥
१ $\mathbf{D}$ स्सन्ध । ₹ D णुई । ₹ DF निस्यातः । ४ A घः F न्यं । ५ A णंयक्रा। ६ DF स्थिय। $\checkmark \mathrm{DF}$ घ। く A णो। SFA तः। १० D रो। ११ A योचे। १२ D शक्षे। १३ D न्घा। १४ $A F$ तो। १५ $A F$ अल्य। १६ $A$ व। १७ $A F$ ता। १८ $F A$ हनान्येति कृत्या।

घृतो धावति चाह्पर्थ मेरितस्तु न गच्छति।
अत्यर्थवेदी विज़ेयो व्यालो मिभ्रगजो मतः॥ १२॥
एकः पसारितः पादस्तदन्यो नतजानुकः।
पाश्योंत्यमासनं ज्ञेयमेकजान्वानतं बुधैःः॥ १३॥
भसारिताभ्यां पादाग्यामातँतोभयजानुकम् ।
उन्कुण्डै (₹फट)उतकटं ज्ञेयं पश्विमं कुज्जरासनम् ॥ १४॥
वंशस्योभयपार्वेवे यत्संहते नतँजानुनी ${ }^{\varepsilon}$ ।
म०्डूकासनमेतत्स्याूँध्चस ह्ग्रामकर्मणि ॥१५॥
एकमुत्कटकं पाद्मन्यच्च नतजानुकम् ।
यंक्करोति नरः(गजः) पृषे तर्हूर्मासनमुच्यते ॥ १६॥
यो धू(यद्यू)तविधूतो (धुतौ) शास्तमुभयानतजानुकम्।
एकजानुनतं चैकमासनं धावकर्मणि॥ १७॥
कूर्ममुस्कटेंकं चैत्र लीलोंयानं(ने) पशस्यते ।
आसनं तूर्व्वसंज़ं यन् सड़ग्रामे तद्दिधीयते ॥ १८॥

यन्त्रा तावन्न मोक्तव्यें। सृणिंः पार्षिणानिबन्धनैंः(नी) ॥ १९ ॥
गुनं घावयते यस्तु परिकारस्य पृष्टतः।
दृष्ट्या तह्ठक्षया भाव्यं उक्ष्षयेच्च जवक्षयम् ॥ ६२०॥
आकुलं यैंदवेक्षेत निम्नपृष्ट ${ }^{9 \times}$ भवेदपि ।
जडपादगतिर्वापि ज्ञेयें नष्ट्राजस्तथा॥ २१॥

पेरयेद्वारणं सश्नाँद्ययासौौ हन्येत द्रुतम् ॥ २२ ॥
पाँतितः परिकारश्रेत्करिणा करताडनैः।
धारयेदळ्ञाशाकर्षधारणं मारणोद्यतम् ॥ २३॥
 < $D$ omits these two lines । \& $A$ टित। $9 \circ D$ ल्यान । ११ $A$ घिर्या। १२ $A$ १। १३ $D$ च। १४ $D$ ग्यः। १५ $A$ णि पार्श्वेण्णि $F$ श्विष्णि। १६ $D$ गजो $A$ गज धावयतो। १ง $A$ न्तुः। १८ दिवोतेतं। १९ $A F$ हे। २० $A$ येक्ञो जव स्तथा। २१ $A$ कोमृ। २२ $A$ यम्नाघ्य। २३ $A F$ ष।

यदाए्क्कुशं तिरक्कृत्य दन्ताभ्यां परिकारकम् ।
मारयेत्सिन्धुरस्तस्य जयो यन्तुः पराजयः ॥ २४॥
परिकारो नेखाप्रे चेत्परितो न्यस्तविग्र्रः।
उपायस्तत्र कर्तव्यो धावरननीयो गजो मृशम्।। २५।।
धावतो वारणेन्द्रस्य भवेद्यदि न्या नाहतिः।
तदा पराजयो न स्यादशक्यत्वान्निष्षादिनः॥ २६॥
परिद्टत्य यथा नागः पादैम्प्रृद्राति मूतलें।
पराजयस्तैदा जे जेयो मह्रामात्य(च) स्य निश्थितम् ॥ २७॥
ब्यालं कूराशय(यं)पाप्रमवस्थामतिवर्तिनी (नीम्)।
परीक्षार्य दूहीपालसंत्तं पयत्नात्समानयेत् ॥ २く ॥।
वाचाङ्कुरेन पाद़ाभ्यां दुर्निवारो मत््ग़ः।
आरूढकातिगो यस्मादनारूढेगजो मतः ॥ २९॥
तस्मात्ताद्विविधं नागं मुखपटावृतेक्षणम् ।
वस्बोद्क(र)समाकीर्णा(ण) कर्णद्वितयरन्ध्रकम् ॥ ६३०॥

कुतान्तमिब दुर्धंर्ष वाह्यालीभूमिम।नयेंत्व ॥३१॥
वीरैरुस(ड)रवं भूरि कारयेत्तस्य दूरतः।
द्वारपवेशानात् पूर्वमादिशेत् परिकौंरकम् ॥ ३२ ॥
अपसार्य हयारोहानुल्स्सेल्कर्णकन्दुकौ।
मुखवट्टं समुर्क्षिप्य परिकारं पदर्शोयेत्त्र ३३ ॥
उद्द्धाटितस्तब्धकर्णो निपीड्य चिनुकस्थल्रम्।
करं भसार्य पुरतः प्रुच्छमुन्न्य कोपतः॥ ३४॥
संरम्भेण जवाधिक्यात्परिकारमनुदुवेत्।
स्वमेनें इ( मान्तामि)न सम्भाप्य जिघांसं(सु:) परिकारकम् ॥ ३५ ॥
१ $D$ म। $D$ ने। ₹ $A$ ति। $४ A F$ ख । ५ $A F$ मुद्राति। $\xi D$ लम् । $\frac{A}{}$ स्रा।
 १₹ $D$ omits this line। १४ $D$ चा। १५ $A$ चदटे। १६ $D$ णौं। १७ $A$ त।

अश्वसादिभिराकान्तस्त्येक्त्वा तं परिकारकम्। अश्वान्नमिद्रवन्नागः सर्वेषां भयकारकः ॥ ३६॥
निहत्याश्वं ततः सर्वान् पेक्षकान् समुपाद्र्वन्।
सम्धाप्य च ततः पादैः कांश्रिः्सम्परिपेपयेत् ॥ ३७ ॥
नखाघातैस्ततः कांश्चित्कांश्चिद्दन्ताविभेदनैः।
गुणुणापहारणैः कांश्यित्कांश्रिपपाषाणपेतननैः॥ ३८॥
वृक्षारुढांस्तथा कांश्यि द्कींश्यिद्न्ताभिइन(घात)नैः।
गर्तरविष्टकान् कांश्रिच्छुण्डयोंक्षिष्य मारयेत् ॥ ३९ ॥
संहारभैरैवपख्यो मृत्युर्मातड्गविग्रहः।
रँथानश्वान्नरानुष्ट्रान् मारयेदवितन्द्रितः ॥ ६४०॥
एकतः करिणीयूथमन्यतो हयवृन्दकम्।
नराणां युगलं तस्मिन सङ्नतं नैव हृयते ॥ ४? ॥
निर्जन्त्वकं तदाँ जातं वा्याल्रीभूमिमण्डलम्।
कथश्न्वन्नीयते कुच्छूत्सादिभिम्तोत्रपाणिभिः ॥ ४२॥
पर्तरयेत्ततो युंद्ध गजानामनुरुपतः।
कायेन घातनैः शक्त्यों वयसा सच्चजातितः ॥ ४३॥

कम्मनंघ्धपरित्यक्तो भीमवच बल्राम्वितः ॥ 88 ॥
चतुर्दशशरदाघातैंः परां परिणतिं गतः।
युद्धकर्मपविष्टोडयमजेयः प्रतिक्कजँःः ॥ ४५॥
तिर्यगुन्नतघातो यः परिलेखः स उच्यते।
तह्ट्रेखं तु विजानीयादूर्व्वघातं ॠुँ दण्डवत् ॥ ४६॥
₹वे(खे) दन्तद्वितयान्तस्य बैँद्दं पतिदन्तिनः ।
कृत्वा यः(घत्) पीडनं तस्य स घोतः कर्तरीरी मतः ॥ ४७॥
 अभ्ररलम若लं। $O$ था। < $A$ तथा। $s A$ त्या। $90 A$ वा।99 $A$ द्वा। १२ $A$ व्वा। १३ $A$ याते परि। १४ $A$ का १५ $A$ वदनन्तिनः । १६ $A$ बा। १९ $A$ रिे।

दन्तबेष्टेत्रे घैातस्तलघातः स कथ्यंते। अधस्ताद्दन्तघातः ₹यात्तस्माच तल्रैघातनम् ॥४८॥ बदनं तिर्यंगुन्नम्य पहारस्त्व्वजघातनम् ।
Y(अ)जाघाते तु वद्नानि(नन्नि)यूगुन्नम्य घातयेत् ॥ ४९ ॥
प्रतिमाने प्रतिमानं रदनं दन्तवेष्टयोः।
विधाय लोडनं यत्तु देन्तघातः स उच्यते॥६५०॥
शिरस्तिर्यंक् समाकृष्य दन्तैंनैकेन हन्ति यत्।
पतीद्वी(तिद्वि)पपती(ति)मानं सूचीघातः स उच्यते ॥ ५? ॥
दन्ताम्यां दन्तघातेन शकलानि पतन्ति यत्।
ताबकावैंत इन्येष्प कथितो घातकोविदैःः। ५२॥
लीलावेलीं।(लो) समार्य गात्राभ्यामतिकोपनः।
हन्ति यर्सिसह्यन्नागं स घातः सन्धिंतो मतः ॥ ५३॥
अपेत्य गाँचं सङ्ढोच्य पश्थादुत्पत्य मेषवत्।
द्नि्ति दन्ती पतीमं यत् स निर्घातः पकीर्तितः ॥ ५४ ॥
तथा कार्यों द्विपों यत्नाद्यथा न समपार्विकौ।

गर्ज(जं)सम्पुखमान(ना)य्य ख्वगजाह्दो(जंलो)उयेयत्तःः।
पश्यान्पृँ(त्स्ट)ते प्रतिगजे स्रगजं वात्र(चाप) कर्षयेत्व ॥ ५६॥

वादिनां विं(वी)रस्डस्य धावतां हयसादिनाम् ॥५७॥
वासांसि काञ्चनं भूरि ₹वर्णयूषणकान्यपि ।
१(पा)रितोष(चि)कदानेन कुर्यान्मुदितमानसान् ॥ ५८॥
कदाचित्व्वयमारोहेद्विधेयमट्रक्षणे(णम्)।
विनोदार्थ महीपालो। जननेत्रोत्सवाय च ॥ ५९॥

[^54]तลः समागतान् सर्वान्यधामानं बिसर्ज्ज्य च।
करेणां समाख्य पविश्र्राजमन्द्रिए् ॥६६०॥
उत्कोऽयं गजबा्यालीविनोःः सोमयूभुज।
॥ इ़ित गजवाहालीविनेदद ॥ ₹ ॥
साम्पतं वाजिवाह्यालीविनोदः गतिवैप्यते ॥६? ॥
पूर्व भूर्मिं परीक्षेत वा्याही़ीहतेते नृपः।
अकदपमपपापाणां गर्तर्शक्रविवर्जिताम् ॥ ६२ ॥
न मदद्वीं नातिकठिनां भागुदीर्चर्प्रवां ंग्रुभाम् ।

शतधन्व(न्व)न्नरमितां चतुर्सां समन्ततः।
धृच्चिसंवेश्टितां द्वारद्धितयेन समन्विताम् ॥ ६४ ॥
उत्तरपन्नदेदेश वा समीरस्यानुकूलत्तः।
दक्षिणमान्नदेशे वा कुर्यादर्श्नमण्डपम् ॥६५॥
रचायित्वा तु वाहाल्रीं विजक्षो गुदकरारैंः।
सैमाहूय इ्याध्यक्षम्वानयनमादिशेत् ॥ ६६ ॥
समानीतांत्ततो वाहानवलोक्य महीपतिः।
तेषां जातीः परीक्षेत देश्रनामविभेद्तः ॥ ६७॥
आवर्तवर्णसच्वानि छायागर्व्धगतिस्वरःः।
आकारभाष्टधाड्वानां श्रेप्मघ्यकनीयसाम् ॥ ६८॥

तोख्ख़ीरारकाः सकेकाणा एते सत्रोत्रमोत्तमःः ॥६९॥
पौद्दाराः कान्दलेयाय यौचेया वाँजपेयकाः।
वैनायुजाः पारसीकःः बहेते चोत्तमा हयाः ॥ ६७०॥
तैंत्रिला वर्संकान्वारा वैममतेया ससैन्घवाः।
साविच्राः पार्तेयायाध काइम्मीराः स्सांब्बतीयकाः ॥ v? ॥

[^55]

मेदका आर्नेनेयाय्य जैगत्ता गुर्जरास्तथा।
राजसाबैंन्व्यसौराष्ट्रः पारियात्राः सहॉरकाः ॥ ७३ ॥
दुग्वार्टाः सतबवाटाः कनिष्टा द्वादग स्मृताः।
तैंश्येकोडतिकहः स्यात्त्तब्ववादी(())समुद्रवः॥ ७४ ॥

न जायन्ते कलौ यस्मान्त्रपान्न गणिता मया॥ ७५ ॥
जलावर्तवदावर्तो मुक्रुो म्रुक्राकृतिः।

शतपघ्यभिषा ज्ञेया शतपया समाकृतिः।
पादुका पदुकाकारसतद र्भैस्त्वर्शपादुकाः (का) ॥ ७७ ॥
बढ़ावर्तिममायेगः सम्प्वातः परिकीर्तितः।
अष्टौ भेदाः समाख्याता आवर्तीनींम मनीषीभिःः॥ ७८॥

एको भाले भमाणेन(पाणे च)
स्यान्निगाले देवमणिस्तदूँधो रोज्यमानकः।
कण्ठोंवर्तंत्तयोर्मध्ये पस्सींस्ते विश्रेष्तः ॥ ६८०॥
लत्राटे सकणीरीवंक्छींस्त्वजि केशान्तयोस्तथा।
वक्षःस्पले कर्णमूले शुभावर्ताः भकीर्तिताः॥ ॥? ॥
श्वेतःः कृण्णोरुणः पीतः गुद्दाश्व्व्वार एव हि।




[^56]पूर्ववत्सर्वशुक्ताड्ग स्त्वचा कृष्णो भंवेद्यदि । वैणेनाम्ना स विज्ञेयः कच्तलोऽयं तुरड्गमः ॥ ८४॥ लोमभि: केशावालँच्च त्वचा कृष्णः सुरुरैरपि । काल इत्युच्यते वाजी शूदः शौर्याधिकस्तथा॥८५॥ केशभभृतिवालान्त:(न्त)सर्वाड्गे "रोहितो यदि । कर्षाह्ह इति विख्यात: क्षन्रजातिस्तुरड्म मः ॥८६॥ केगैस्तनुरहैवैलॉलै काँ"््वनाभैस्तुर ड्नमः।
सेराह इति विख्यातो वैरयजातिसमुद्रवः॥८७॥
सितबोहितरोमाणि सर्वाड़े मिश्रितानि च।
मुखाझ्झिवालकेकोषु लोहितथोर उच्यते॥ ८८॥
केशालालाद्धिनुण्डे च मेचको रुससन्निमः।

पाटल्रीपुष्पसङ्ञाशा(शो) नलकेषु सितेतरः।

मधूकवल्कलचछायो मोहु इत्युच्यते हयः।
पक्नम्बृफलच्छायो जग्नें इत्यभिधीयते॥९१॥
केरैवालेषु पीतंतू लोहितो हरितो मैंतः


सर्वाड्ग•्लोहितःः पीतैरुराहः कथ्यते हयः ॥९३॥
शेष(शोण)सतेष्वेत देशेषु सर्वाड्गे किजिच्चदुज्वलः।

येन केनापि वर्णुन मुखे पुचछे च (पदेष्य) पार्ड़ंरः।
पञ्चकल्योंणनार्मांयं भॉषितः सोमभूभुजा ॥९५॥

 १४ $A$ ब। १५ $A$ लोह। १६ $A$ श्रेलो। १७ $D$ सि। १८ $A$ अदुस्बर। १९9 $A$ य। २० $D$ स उन्दुर। २१ $D$ यः केसरसमः पुच्छे। २२ $A$ सु। २३ $D$ कहाहःः। २४ $A$ मेषीक्ट। २५ $A$ गंवि $E$ गंठिक। २६ $D$ बु। २७ $A$ ण्ड। ३८ $A$ ल्भा-नामा। २९ $D$ माच। ३० $D$ सोमभुपेन भाषितः।

केशेषु वदने पुच्छे वंशो पादेषुपु पाष्ड्डरः।
अष्टमणठों(्ल) लनामा च सर्ववर्णेंकु शस्यते॥ ९६॥
श्वेतः सर्वेपु पादेषु पादयोर्बापि यो भवेत्।
धौतपादः स विज्ञेयः पशस्तो मुखुपुण्र्रकः ॥ ९७॥
विशालैः पट्टकैः व्वेतैः स्याने स्थाने विराजितः।
येन केनापि चर्णेन हैलाह इति कथ्यते ॥ ९८॥
चित्रितः पार्ब्बदेशे च श्वेतबिन्दुकद्वक्बकः।
यो बा को वा भवेद्वर्णस्तरझंः कथ्यते ह्यः ॥९९॥
सितस्य बिन्दवः कुष्णाः स्थूळाः सूक्ष्म्मः समन्ततः।
दृयन्ते वाजिनो यक्य पिए्गः्रः स निगद्यते ॥ ७००॥
श्वेतस्य सर्वगात्रेषु इ्यामल्रा मण्डला यदि ।
एके तं बहुलं प्राहुपपरे मलिनं बुधाः ॥ ? ॥
अड्सात्मँकोपि(Sति)मेधावी दिह्व्याचारो मिताशनः।
अलड्ञारसहो गीतमानपूजापियः सदा॥ २ ॥
उनिक्षिप्य पादं भैद्रावी शुचिशार्यासनमियः।
सोऽयमुत्तमसत्वः स्याच्छोभनाङ्ञन्तुरङ्गमःः॥ ३ ॥
पारावतगलाभासः शक्रचापसमघ्युतिः।
छायेयं पार्थिवा ज्ञेया ह्यरोमसमाश्रिता ॥ \&॥
सुक्ताइफटिकसङङ़ागा छायेयं वारिजा ज्ञुभा।
बालार्कपद्मरागाभा छायेयं तैजसी स्मृता॥ ५॥
क्षीरैंः समासमा गन्धव्वेदादिषु गुर्भों हयांः।
भ्गुभद्दूपे च हंसे च शिाखितित्तिरटिहिमैंः ॥ ६॥
गत्या सेंमाना ये वाहा सादिनान्ते सुखावहाः।
बाहुमूले जानुसन्धौ गमने यस्य वकता ॥ ७ ॥

[^57]पसारणं च पादानामुच्चाड्व्वःः स वरो रणे।
सन्धित्रयेऽपिं पादानां नतत्तं गमने यदि ॥८॥
वक्रपाद्त्तुरड़्गोऽयं विनोद्षे पशक्यते।
द्रुतं क्षिपति पादांश्येद्यक्रपाद्स्तुरड्गम्मः ॥ ९॥
समपाद़ा विनोदेषु प्रेक्षकाणां मनोह्रः।
नातीवोचैनातिनमैन्रः पादैर्याति तुरङ्गम:॥ ७२०॥
मः्यपादः स विज्रेयः परास्तः समराड्गणे ।
वक्रता मणिबन्घेतुरु द्रयते यर्य वाजिनः ॥ ११॥
नीचपादः स विज्ञेयः पशास्तोडचंचगतौ हयः।
पादानां दृरयते यस्य स्तबचता सर्वसन्धिषु ॥ १२ ॥
अध्वन्येवोपयोगयोडसौ स्तबधपपद्त्तुरड्गमः 1
गम्भीरोडस्खलितः श्निग्धो मधुरः श्रुतिकोमलः ॥ ?३ ॥
धंनिः परास्यतेऽड्वानां स्वामिनों विजयावहः।
निर्मांसमायतं बक्रमक्ष्णोर्मध्ये समुन्नतम् ॥ १४ ॥
निवर्यल्रीकेन भावेन वाहानां रास्यते सुर्ंखम् ।
श्वेते कठणे पि乡द्ये वा मद्धिकाकान्तिसन्निये ॥ ?५ ॥
वैर्डूर्यसफटिकच्छाये पुष्परागसमपभे ।
एणोष्ट्रिटिट्टिमकौन्नंत्ंसलोचनसन्निभे।। १६॥
परास्ते लोचने यस्य वाजिनसते गुरावहाः।
ओष्ष्टी मुखं स्टक्रणी च सूना पोथस्तनुर्मृदुः \| १७ \|।
स्तबधावल्रोमशावंन्तर्नागवन्ध्डीदल्रोपमौ।
ह्र्वौौ कर्णौं गुरौं शीर्ष कपित्थफलसन्नियम् ॥ १८ ॥
सकन्धः पीनो दृढः शस्तो ग्रीवा केकिगलोपमा।
वक्षो वृत्तं विशालं च स्थूलावंसौं सुविक्तृतौ ॥ १९ ॥
१ A वाहासादिनां । ₹ D रूि । ३ D नां । ૪ A सु। ५ A स ५ D स्त। 6 D श्रो। $<\mathrm{D}$ काड D शौ।

कोडं सुनिबिडं शस्तं बाहू वृत्तौ सुदीर्वकौ।
समानं वर्तुलं जानुयुगलं गूहगुल्फकम् ॥ ७२०॥
जढ्ढे दीर्घे च निमंसेसे तथा गूढशिरे मते।
मंगिबन्धौ तथा हस्वौ स्तब्धौ चैव गुभावहौं। २? ॥
खुराः खंरखुराकारा रेखावलिखिवर्जिताः।
अन्तः कुहरसंयुक्रा अभिन्नाध्यैव कर्णिकाः ।। २२॥।
इपन्नम्रः पृष्ठवंशो हखो मांसैः सुल्रैपितः।
पार्श्वे दीर्बे समे वृत्ते समुदद्धं तथोद्रम् ॥ २३॥
अरोमशाँवेककणौ(वर्ण) हैषणौौ वतू(तु)लौ लघू।
हस्वं च मेहनं शारंत सुसंलगौं तु पिण्डकौ।। २४॥
घृत्तं विशालं जघनं पचछन्नं च गुदं वरम्।
सुदीर्घैंब्वाहुमिर्बल़ःः पुच्छं ममं प्रशस्यते ॥ २५॥
उपान्तौ विकटौ डास्तौ ऋजुप्पीने च सक्षिथनी।
हस्वी कूचौं स्मृतौ तेषां जढ्दाकाण्डौ च पूर्ववत् ॥ २६॥
कँक्षायां पुल(लि)ने द्वालंप्पा(द्वीपे) मध्यखण्डे तथोपरि।
पश्वर्वेतासु धारासु धावन्सत्वेन संयुतः ॥ २७,॥
पश्नक्यामपि धारायों लोहमास्यगतं हयः।
अनवष्टेंभ्य यो धावत्यसेसलंभ्यकवोंलधि(घिः)॥ २८॥
अनुस्द्धुर्यावतिष्टेत ध्रियमाणुस्ततो भृरामू।
स भवत्युत्तमपाण इतरौ मध्यमाग(घ) मीय॥ ॥ २९॥
रोमसपपि मनाक् चपर्श पार्णिणम्यां सहते न च।

पार्षिमसंस्पर्ममान्रेण रागासेस(त्स) मीीडनेन च ।
बैला(लग)या ज्ञापनेनैंबं धावन्नन्तरपैत्रिक?ः॥ ३१।।
 $\checkmark ~ D$ बी। ८ $D$ नद्रा। $s A$ या। १० $D$ त्वृष्ट। ११ $A$ स्व। १२ $A$ चा। १३ $D$ श्रु। १४ $D$ णेत। १५ A मो। १६ A उ। १७ A पथि। १८ A सपी। १९ D वल। २० A ववधा। २१ D तम्।

पार्षिणसङ्दैंनेगेगाढैः कशाघातैः सुनिष्टुरैः।
आराखाश्रनकैर्गच्छन् अव्वो मं६ःः पर्कीरितंतःः॥ ३२ ॥
धैन्वन्तरशतं गत्वा प्रुनरागचछति द्रुतम्।
मात्रा घोडशाकेनाश्वो भवेदुत्तमवेगवान् ॥ ३३॥
चतुतिंशतिमात्राभिर्मध्यवेगस्तुरड्नम्मः।
द्वार्تिंशता तु मानाभिर्हीनवेगस्तुरड्नमः॥ ३४॥
वितस्तिसप्तक कोत्सेघः खुरान्तात्कीकसावषिः।
पँरेणाहे तथा दैर्ये दश सार्ध वित्तयःः॥ ₹५॥
वक्रपुण्ड्रो: छिन्नपुण्ड्रों: कुणोो(छणौ) लग्मम्रोथा दीर्घकर्णा हख्वगण्डोत्तरो(तौ)ठ्ठकाः ॥ ३६॥
करालतीक्ष्णदंस्ट्रश्य गुध्रकाकविलोचनाः।

बक्रमेढ्राश्चित्रकर्णा लम्बमुष्कास्तुर्ग म्माः।
घनकुश्चितवालाग्थ विज्ञेयास्ते हि स्य( रू)कलाः ॥ ३८॥
एवंविधस्वरुपा ये दुष्टचित्ता भवन्ति ते।
दन्तै: खादन्ति निघ्नन्ति पादैग्र्याइसमागतंग् ॥३९॥
पश्थाद्रागेन चोत्ब्तुत्य पातयन्ति च सादिनम्।
पूर्वपादौं समुत्क्ष्ष्य्य पतन्ति सह सादिना॥ ७४०॥
वेका(लग।)भैक्ठष्य गच्छन्ति सङ़ुमेषु विश़न्ति च।

कुलालचक्रवचिर्युग्व(ग्र्र)मन्ति च तुठन्ति च ।
एतैर्दोषैःः समायुक्ता केयास्ते दुप्टघोटकाः ॥ ४२॥
दुष्टांां दैँनंन वक्ष्ये घोटकानां यथोचितम् ।
उपायैर्बिविधैर्यन्ज्रै:(लैँ)शिक्षां गृह्नान्ति ते यैंथा॥ ४३॥
१ $A$ द। ₹ $A$ र्धाः। ₹ $D$ श्रंहः । ४ $D$ तम । ५ $A$ धावन्हाररातं । \& $A$ पू, यू। ज $D$ री।
 १५ $D$ दा। १६ $A$ श्री। १७ $A$ लक्षणं। १८ $A$ त।

धार्यमाणस्त् यसितर्या् भवत्यश्वः पुनःपुनः।
बौौं बलां(लाi) समाकृष्य मणडले सापयेत्तु तम् । 8\% ॥
अविलाणं विधर्योंध्न यस्तिष्षति भयाद्दयः।



बँलामपाकरोत्यर्थ ति(त) मादौौ धार्येद् द्वम्।

न मन्येत(ता)विकाणं यः कर्कोोो वद्ने हयः।

अविछाणं गतां बलॉरों केंमेद्स्विक्विका सह।
तथापि चेन्न मन्येत केषेम्मसकफपहिकाम् ॥ $8 ९$ ॥
उन्नामयति यः शीर्ष वारं बारं उुर्ग्नमः।

ऊंज्ध यो लालिकां घत्ते मोक्षाकर्णणतनपरः।

एवं कृते च मुश्चेच लालिकां घोडको भयात्।
कविकार्तर्तिकापर्ले कीलकैस्तां भकीलयेत्र ॥ ५२ ॥
उदाटयति यो बक्रं घोटको लघुहृसकः।
तं पुल्रायां नियुצ्जीत बाजिवादविशारदः ॥ ५३॥
निक्कासयति यो जिहां वारं वारं तुरड़्मःः।
लाखिरकौपापर्धितसत्य कारयेत्रीक्ष्णकण्क्कान् ॥ ५४॥

विषाय शिशिलामूध्धं बलाये(यो) ममयेच्छिःः ॥५५॥
 रोलर्यर्थ यो वाजी, $A$ झ्षपां करोति। ८ $A$ चा। $९ A$ लाकर्षतु। $9 \circ D$ लं। ११ $A$ रो। १२ $A$ बालां कलां। १₹ $D$ वल्ग $A$ बल। १४ $D$ यनू। १५ $A$ धीः। १६ $A$ र्ध $D$ श्वरपोलायि। १७ $D$ धारया तं ल्वरायुक्त वाहयेत्तुरगं जवात्। १८ A कांपा। १९ A ध्धंबल्ये।

```
निहुन्यादासनं यस्तु पश्वाद्भागं निवशयेत्। ।
स पश्यान्पादतो नेयो नामयेत्तु च्रिंक ततः ॥ ५६॥
उत्पतो बा( तेद्वा) व्वमानो यस्य(यस्तस्य) वक्ते विनिक्षिपेत्।
शिल्धिका(ल्रीकाі)कोशि(गा) निर्माण(ल्यं) न्यसेद्वा कडिया(वा)लिका(कम्)॥५७।
एणवत्पवते यस्तु तं करादर्शानं विना।
बेल्गां परिशिल्रां धृँ्वा धाराक्रान्त्या पुल्लापयेत् ॥ ५८॥
असोढारोहणो वाजी तक्य ग्रीवां पराङ्मुपीयू।
कृत्वा बैऋों(लगो) दृढां धृत्वा वेगाद्वा्यः स सादिना॥५९॥
सर्पवद्वक्रगामी यभ्तस्य पक्षदूये हयौ।
संयोज्य वाहयेघ्यत्नात्ताबनॉऋमणोक्तिभिः॥ ७६०॥
अरोहन्तं निहृन्याद्यः पथात्पादेन वाहकः।
उ₹ः भमाणके तोये समारोहेन्निधाय तम् ॥६? ॥
अश्ववारेण यः सॉकमारढेन पतेद्रुवि ।
पर्याणकविहीनं तमन्यमारोप्य बाहयेत्व्।। ६२॥
आधाय सादिनं वाजी येन केनापि वैर्म्मना।
निं :सरेच्त्पयेनैव कराघातैस्तु तं नयेत् ॥ ६३॥
यः पार्वस्पुर्क्षिपेद्वाढं गहोरेस्र्नाणपीडितम्।
कृत्वा धृत्वा तथा वेंलगां वाहयेत्तं स्थिरासनम् ॥६४ ॥
प्रेरितोऽपि न गच्छेद्यस्तवारह्ड तुरड्गम्मम्।
तिष्ठेच सुचिरं कालं यावद्यास्यति कुर्चचित् ॥ ६५।।
तथापि चेन्न गचछेद्यः कशया ताडयेत्तु तम् ।
तथापि चेत्सिरस्तिपेद्टुर्द्ममो वाहनाधमः ॥ ६६॥
मोचकस्य पकर्तर्यो: पाष्ण्यन्ते लोहकण्टकाः।
तैः कुक्षैशै ताडनीयोऽसौ धावनार्थ तुरड्गमः॥ ६७ ॥
```

१ $A$ वलां। ₹ $A$ कृ। ₹ $D$ क्ञां। $\gamma D$ नात्। ५ $A$ रंदां। \& $A$ वर्ल्यता। $A$ सेरे। \& $A$ 訤実। $\rho A$ दव। १० $A$ वालां। ११ $A$ व्या। १२ $D$ क्ष्यां।

एवं भमृद्यमानोऽपि पदमेकं न चेटेन्दजेत्।
पश्याट्पादक्रमैन्नेयो भ्राभ्यो वा चक्रवद्धयः ॥ ६८।।
एवं कुतेऽपि यो वाहः स्थाणुवत्तिष्ठति स्थिरः।
पिधाय नेत्रे पट्टेन तूर्यादिश्वनमाचरेत्त। ६९॥
मण्डले वाह्यमानः सन्नन्तर्विशति यो हयः।
बल्लां बाह्यां समाकृष्य म०डले तं भसारयेत्॥ ७७०॥
बहिर्व्रजति यो वाजी मणडले भ्रमणक्रमे।
तस्यान्यस्तुग्गो योब्यो बहिः पार्ष्वेऽश्वसादिना। ७१ ॥
एकया वेल्गया यस्तु सम्यक् धावति घोटकः।
तयैन वलाया वाद्यो यावन्निर्विण्णतां ब्रजेत्र॥ ७२ ॥
भार्यै यस्तुतिस्तू
एवं कृते स निर्वेदाद्वलंलगामेनां परित्यजेत्॥ ७३ ॥
अन्यया वल्ग्रया सम्यक् धृतो धावति घोटकः।

अनाश्रये पदेशेडसौ वाहनीयः पयत्नतः।
एवं साध्या प्रत्नेने स्( शू)कला दुश्च्चेतसः॥ ७५॥
ततस्ते राजवाह्यन्वं भंजन्ति तुरगोत्तमाः।

श्रुभसच्चैः डुर्भौकार्रैयुक्ता वाहाः शुराभावहाः।
मुखे पदेषु निर्मोसास्त्बिके वक्षसि विस्तृताः॥ ७७॥
जघने सकन्धयोः पीना हस्वा: पृष्ठे च कर्णयोः।
कन्धरामध्ययोर्ट्टत्ताः शाइसारङ्ल्टोचनाः ॥ ७८।।
महाजवा महाभाणा नृपाणामुचिता हयःः।
एवं रुप्पुणोपेतान् शिक्षितोंन्व्ववाइकैःः ॥९॥
9 $A$ क्लां। ₹ $A$ धार। ₹ $A$ र्टेण। $\gamma D$ omits this line। ५ $A$ द्वला। \& $A$ लया।


तुड्स्सकन्धोन्नतग्रीवान् लोहेल्याल्राविमोक्षेंणः।
नीचपाश्यत्यचरण्णन् वेणें(ग) वन्मार्गगामिनः ॥ ७८०॥
मण्डले सर्वधारासु पोयसन्नुर्म्नितांसकान्।
घल्लांयाकष्यं भागे तु क्षिपतस्त्पपद्ं पुरः ॥८? ॥
पेर रेते(णे)धावतः रीघ्रं ग्रहणे तिष्ठतः सुखम् ।
जयघण्टादिनेने़ेग्यो बहुवाहखुरारवान्(त्) ॥ ८२॥
गजोष्ट्रसन्निधानाच त्रासो येषां न जायते।
तानेंबं शिक्षितानश्वानाद|यात्यन्तमुप्तमान् ॥८३ ॥
सज्जीकुर्यांच पर्याणैदैन्तिदन्तविनिर्मितैः।
सौवर्णपट्टभूषाद्यैर्मुक्तामाणिक्यशोभितैः ॥८४॥
द्वीपिचर्मपिनद्द्वै्य पटीपट्टनिराजितैः।
उरोबद्दै: पुच्छबद्दैनानावर्णःः सुशोभितैः ॥८५ ॥
पादाधारँश्य सौवर्णैलंम्बिभिः पार्वयोंद्वियोः।
उष्ट्रोमकृतैः पद्टैः सौवर्णकटकान्वितैः॥ ८६॥
आकर्षवर्धकै: श्लक्ष्णैमघ्यभागनिपीडितैः।


रौप्यनिर्मितलाली(ला)नां बद्धवलगाँमिरन्तयोः ॥ ८८ ॥
रत्नकाश्वनयुक्तेन मुक्ताजांलँचितेन च।



पैंदैकै: पादुकाभिश्व हेमकिड्णिणिकान्वितैः।
ग्रीवासु मणिडतानश्वान् कुछ्क्रमेनोपलेपितान् ॥ $९$ १॥
 ९ $D$ नि। १० $A$ डनैः ११ $A$ कविभिः काश्थित्स । १२ $A$ रैः खलैः। १३ $D$ सुखं। १r $D$ त्ता। १५ $D$ नै। १६ $A$ ला। १५ $D$ लाश्चि। १८ $D$ यों। ११ $A$ चै। २० $A$ पट।

छैच्चामरसंयुक्तान् पुरतः काहलान्वितान्।
भस्थापयेच वाद्याल्रों स्यं यायात्ततो वृqः॥ ९२॥
कतपसाष्धेनो वीरो बाहिविद्याविशारदः।
चिश्वछकृतषण्णीपो घुतपीतोंब्बकम्चुकः॥ ९३॥

चारचामांकरमेयीं श्वृद्वरों वक्षसा धरन ॥ ९४ ॥

अन्यानपि हयारोहान् कृतििद्याब् जितभभान् ॥९५॥
ज्ञाताश्बद्दयान् दक्षान् स्थिरहस्तान् हढासनान्।

पश्च(सच) बेद्दितत्वक्ञानैन्वान्नोहे(शेहा)न्नेश्वरः।

खवपक्षे स्थापयेदश्शावौ्ती पक्षान्तरे क्षिपेत् । अन्त:पुरः: कुमरंश्य सचिवामात्यमन्निभिः ॥ ९८॥
अन्ब्येन्हुविवैः पाच्रै राजयोग्यैः समन्वितः। सुखासनं समार्ल बाजिनं पियया सह ॥९९॥ ततः भविक्य वाह्याधां सह्यातान् पवेरय च।
 तลः खवयं समारोहोढ़ब्यं कान्बोजवाजिनम्।
 तोरणस्तम्भयोर्पध्यं चुर्घन्वा(न्व)न्तरायतम्। कुर्यांत् कन्दुकानिष्कासाव् ्ञातुं जयपराजयौ ॥ २।।
पैथकन्दुकनिष्कासः क्तस्तेषां जयो भवेष्ट।
बक्रकुण्डलिताप्रःः स्युवेंन्रा ढढबन्बनःः॥ ३॥
1 A च। ₹ AD द। ₹ D तार्ध । A A वल्गा। ५ A विभीतं । $\Leftrightarrow \mathrm{A}$ व। $ง \mathrm{D}$ वर्तीं।


शौणेन चर्मणा नद्धा मुखे कृण्णेन गुणुणिताः।

शोभिना हेपपदेन कचिद्रत्नविभूपिताः।
भगूब गेर्देकाः सर्ने पष्षद्बितयसादिनः ॥ ५॥
अरोंहुयुर्यान् बाहान् च्वतोरणसमीपाःः।

चर्मणा वेप्टितं भव्यं लोहितें दृष्रिख़नम ।
दुवाल्या मेरेयन्नषं गेर्दिकाग्रेण भूतले ॥ ७॥
कन्दुकं चालयेयेकः परतोरणसम्पुखम्।

आगच्छेंतं ततस्त्वेकः कन्दुकं ताउयन् बलात्।
जवयुक्तेन बहेने मतीपं क्दुकं नयेत्व ॥९॥
भतिपक्षसतथैवान्यः कन्दुकं परिवर्वंयेव्त ।
एवमन्वोन्यसर्ब्वीचौतायातैथ कन्दुकम् ॥८?०॥

पुरोघातेन तेष्बेकः पथाद्वातेन चापरः ॥ ११ ॥
तिर्येयात्रत्वै)सतथा चान्यो बहिर्घात(नै) त्तथेतरः।
गोडि(त्दे)काग्रेण सक्कृष्ब नयेतन्यो विहायसा॥ १२ ॥
गगनसं परः सादीक्री ग्रेहि( लि)काप्रेण धारयेव्।

एवं सह्दुल्रवतेन कन्दुकं भुवि चाउ्बें।
नयन्नस्तोरणस्यन्तर्वहीिमिंक्छास्य कन्दुकम् ॥ १४॥

विनोघ्य कन्दुकैनैंबं जयमासाव्य भूपतिः॥ १५ ॥
 s A श्व । १० D युः। ११ D धा। १२ A धायै। १₹ A दि । १४ D श्ष तथा सादी। १५ D आभाबं गगनं नयेत्। १६ D ल।

तस्मादवतरेद्ध्वात्त्तूयमानश्व बन्दिभिः।
तोकारदेशसम्भूतं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥ १६॥
शिक्षितं जवसम्पन्नमारोहेत्तुरगोत्तमम् ।
ततो मण्डलवारीषु(धारासु) धारयेत्तेत्तु(न्तु)रड्न मम् ॥ १७॥
अन्तर्वल्यों समाकृष्य बहिर्वलॉं (लगग)कृताश्रयः।

विस्तृतोरस्थलऔ्यैव बाह्यकर्णीग्रदन्तद्वक् ॥
अडुुष्टाग्रेण सम्पीज्य पादाधारयुगं दढम् ॥ १९॥
परतो मध्यपादेनेन पार्षिणीम्यां ताडयेद्धयम्।
विगत्या परिगच्छन्तं कशाघातेन ताइयेत्॥ ॥ ८२०॥
वाभिभः सन्तर्जयेद्वग्वमूरुम्यां परिपीडयेत्।
धारासु वर्धयेद्भावं कमेण च विवर्त्र(त) येत् ॥ २१॥
कृषितं सात्वयेदेनें ककन्धांस्फालनमाचरेत्।
सव्यापसव्यचारीषु तां"तां बल्गों समाकृरोत् ॥ २२ ॥
बीथ्यामुत्प्रनने धार्य सम्यग् वलगोंदूयं समम्।
एवं वाहनविद्यायामुन्कर्ष दर्र्रयेन्तृपः॥ २३ ॥
रझ्जयन् भेक्षकाँह्टोकानव्वविद्याविशारददान्।
अंन्तःप्ररपुरन्द्रीभिः कुतनीराजनाविधिः॥ २४॥
₹र्णवस्बैरलङ्ब़नसैस्तोषयेदव्ववाहकान्।
स्तूयमानो जनैः सर्वैर्गीयमानश्र गायकैःः ॥ २५ ॥
कविभिः पैंद्यमानस्तु पविशेट्राजमन्दिरम्।
एवं तुरगवाह्यालीविनोदः कथितो मुदा ॥ २६॥
भूल्रोकमद्धदेवेन जगदानन्द्ददायिना।
विनोदो वाजिवैवाह्यलीसड्गनः प्रतिपादितः॥ २७॥
इति तुरगवाह्याहीविनेनदः ॥ ॥॥

[^58]अधुनाङ्बविनोदोड़्यं वर्प्येते सोमभूभ्जा।
के(पे)न वा पु पुज्यते सार्धमेकः सलकधार्भंनि ॥ २८ ॥

अड्याश्थ त्रिव्वाः भोक्तास्तेपां वक्ष्यामि लक्षणम्य ॥२९॥
अभिषाने नाम तेषां कारणैच्थ पृथक पृथक्।
गाबिमिस्ताउनैर्मूर्बहननैद्द्रल्रन्चनैः ॥८३०॥

एवैरनन्यैय्य विविधैः कारणैयोंडभिभूयते ॥ ३? ॥
परिभूताएङ इल्येप विश्रुतो जनसंसदि।
एकवेश्यानिनिमेत्रेन कामकोषविमोढ़ितः॥ ३२॥
ईैष्प्यया युध्येत यस्तु मत्सराट्कः स उच्येते।
गृद्धे्रादिहरणात् सीमान्याजाच्च सुष्यते ॥ ३३॥
देश्रल्याभनिमिन्ताच भूम्य्यक्यो नामतो हि सः।
एकमद्धिय सर्वाँन्वा बिरददं पाहियेतु चः ॥ ३४॥
गाययेद्दोदययेद्वाजपि काहलां वा मदोद्धतः।

तृणाने विकिरन् वीध्यां विद्दाङ़े निगयते।
श्राब्वविद्यावलेपेन धुद्धट्या विर्जीविषुः॥ ३६॥
घुय्यते चस्तु स जेयो विद्याङ्बोगे नाम नामतः।
पित्रादिमारणोझ्यूतं वें संस्पूत्य गुध्यते॥ ३७॥
बैराङ्क इति नामास्य कृतान् सोमपूपतिः।
कतापराषकं राजा योधयेन्न्व्रहाय थैम्म्॥३८॥
ताहचोन द्वितीवेयेन द्रोहाट्कः सोงभिघीयते।
कुत्वा पापानि यो मोहाद्विर्तोड्येत्ये्य भूपति:(तिम्)॥३९॥
१ $A$ मुच्य। ₹ $A$ गामनी, धामति। ₹ $A$ ङ्कसाः। $\subset A$ स्येता। ५ $D$ वेल्वाद्। § $D$ ट। $\bullet \mathbf{A}$ द्वाद। $<\mathrm{D}$ हा। $\mathrm{S} \mathbf{A}$ यन 19० A तमू।

युण्येताद्य(घ)निवृत्वर्य पायश्यित्वाङ्ए उच्यते।
एवं विणोदससम्पनान वररगयेद्युद्धकमेणः ॥ ८४०॥
अरक्यत्वात्ततो पथ्थाघ्योधयेद्धार्मिको तृपः।
ईंद्रांप्टविधानट्बनन्योधयन् पृथिवीपतिः ॥ ४? ॥
पापं नॉमोति तेषां च ब्याजपापं व्यपोहीति।
कारयेत्बत्रकं राजा तुङ़ं वृत्तं समं दढम् ॥ ४२॥
द्वृच््टस्तसुविक्तीर्ण त्रिगुणं परिणाहतः।

निम्बपचैः पताकार्भिर्मिढकाग्राणि भूषयेत्।
द्वारं सोपानसंगुक्तं कुर्यात्तोरणमणिडतम् ॥ 88 ॥
अधिष्टितं द्ड़धँरँः ख खलकं लक्षणान्वितम्।
खळकेन समोत्सेधे कुर्याद्वीद्षणमण्डपम् ॥ ४५॥
विशालं चतुरसं च सवितानं च साङ्गणमू।
मध्ये वेद्किकया युक्तं चित्रभिच्चिसमन्वितम् ॥ ४६॥
सुधाघवलितं रम्यं श्लक्ष्णकुट्दिमशोभितम्।
स्वर्णपद्वपिनद्दैय्य स्तम्भैः सुपरिमणिडतम् ॥ ४७॥
चारे शनैंद्येरे सोडयमङ्एानाहूय योधैयेत्।
पतिश्ं श्रुणुयाच्चेषां ${ }^{99}$ विविधां ${ }^{92}$ शौर्यशालिनीम्॥ ॥८।।
भघावान्यह्मित्येको रुणध्मीति तथापरः।
खोंद्च्वामीति तथा चैको धारयार्माति चापरः 1189 ।i
अपसर्पामिं नेत्येकः च(श्व)सर्पामीति कश्थन ।
मारयान्यह्मित्येको म्रिये हं नेति चापरः॥८५०॥
शर्ज्याः शस्तिकया स्पर्झो हनिष्यामीति कश्नन।

 3 $A$ नी। 9० $D$ वाद। ११ $A$ के। १२ $A$ धा। १₹ $A$ खा। १४ $D$ मीतिनैक चसर्पामीतिकश्थन। $A$ अपसर्पामिनेयेयेकः सर्प्रामीतिः न्वापरः। १५ $A$ अस्aरार्बीं, आाब्बां।

छिनद्मि पादं धानन्तं ब्वेन्तं हसतं निहन्म्यह्म् ।
द्ण्डं छिनब्मि निंक्षेम्तं गान्रं विद्या(ध्या)म्युपागतम् ॥५२॥
ब्रुवतामेवमन्योन्यं प्रतिज्ञां लेखयेन्नृपः।
तेपां भूषाविरेषांश्न दत्वा कुर्याद्विसर्जनम्॥ ५३ ॥
ततः प्राकरे वारे कुतपूर्वाल्लिकक्रियँः।
निवर्त्य भोजनं राजा भवेत्सम्भृतमण्डनः॥ ५४॥
यामावरोषे दिवसे शुदान्तवनितायुतः।
पसादाचित्तैर्मृंत्यै? प्रुरंमें(रम)ण्डलपालकैः ॥ ५५ ॥
परमण्डल्रमूपालैः सचिवामात्यमन्त्रिभिः।
पविइय वीक्षैणाङ्गा(गा)रमघितिष्ठेन्तृपासनम् ॥ ५६॥
ततः समागतान् सर्वान्यथायोग्यं निवेशायेच्।
अड्कास्ततः समायान्ति समार्ब्य करेणुकःः॥५७॥
मुदितास्तूर्यघोषेण कुर्वन्तः सिंहुर्जितम्।
काहल्लां वादयन्तश विरददाक्षरवादिनीम्॥५८॥
द्वरिताए्गरागकाः केचित्केंचित्पीताह्जन्रागिणः।
कुणाङ्ग्रागिण: केचित्केंचिच्छेताइ्गर्गागिणः ॥ ५९॥
तिर्बिन्दुं(न्दु) विन्दुमाला च (लग्न)न्चिशूलं भण्डल्राकृति: (ति)।
पुत्रिकाकारमर्घेन्दुसद्टरां तिलकं भवेत् ॥८६०॥
तिलकं भालदेये तु नेन्रस्याघः कटस्यके।
बाढ्वोश्र रिऐखरे बत्से दधाना जठरेऽपि च ॥ ६१ ॥
पश्ववर्णकपद्टांध वसाना जानुल्डम्बिनः।
सौवर्ण दधतो रम्यं पट्टिकावेष्टितं द्लम् ॥ ६२॥
राब्वजजैमणिभिः स्थूल्छःः कृतकण्ठविभूषणाः।
पीतलोहितपद्टैश्य शोभिताश्रावहम्बनें॥ ६३॥

[^59]पविइय खलकं सर्वे कुतकूर्मासनक्रियाः। भणमन्तो महीपालं विज़पयेय पृथक् पृथक्त॥ ६४॥
क्षितीशः परिमूतेन योधयेत्परिभावकेम्। स्नीमत्सरसमायुक्तं मत्सरेणैव योधयेत् ॥ ६५॥
सविरोधौ क्षितेरेत्यर्ये योधनीयो ${ }^{3}$ (यौ) परसपरम । बिरदंद योधयेद्राजा बिरुद्रतिरोघिना॥ ६६॥

वैरार्ट्रें(ङ्षने) वैरिणा सार्ध योधनीयो महीसुजा।। ६७।।

पापिनां (नं) पापश्गुध्यर्य पापिना सह योधयेत् ॥ ६८।।
दण्डधारयु(ध) तं दण्डमङङँचयोंमध्यवर्तिनम् ।
अपनीयू ततो सुश्चेदू द्वावड्लौै युद्धलालसौ ॥ ६९॥
निवारयन्तौ खोश्नन्तौौ धावन्तावपसर्पिणौ।
कोधरक्तेक्षणौ बीरौ सन्दष्टे(若)ष्टपुटावपि॥ ८७०॥
मुश्न मुग्चेति जल्पन्तौ खोश्व खोग्चेति भाषिणौ।
₹खलहातियुतौ वीरौं क्षिपन्तौं प्रुरतः सह्।। ७१ ॥
रुधिरोक्षितसर्वाङ़ौै बन्बमानान्न्र्रमालिकौ।
क्षुरिकायां विभिन्नायां पतितायां करादपि॥ ७२॥
विच्चिन्नहस्त्ताहौं च चरणे परिखणिडेते।
निवारणार्थं गुद्देस्य द्णं मध्ये निवेशायेत्।। ७३॥
अपक्षगामी नृपतिर्धम युयुद्धं पवर्तयेत्व।
निहन्त्रेंणा जयो युद्दे दैवैनैन पवर्तने ॥ ७४॥
प्रतिज्ञापाळकानां तु जयं दद्यान्तृपः ख्वयम्।
पसाददानकं भूरि वस्तकाश्ननभूषणम् ॥ ७५॥

[^60] १ $A$ दूने। १० $A$ हतृणां।

ग्रामानश्वांस्तथा निष्कान् वृत्तिं दत्वा तु जीवितम्। मूतानां बन्धुरक्षार्थ परलोकक्रियाकृते ॥ ७६॥
कपादानं भदातव्यं काश्नंनं भूरि भूभुजा।
एवमुक्तविनोदेन दिनशोषं समाव्य च॥ ७७॥
विसर्ज्य च जनान् सर्वान्पविशेट्राजमन्दिरम्।
एवमङ्बनविनोद़ोऽयं कथितो सोम्ममूभुजाः॥ ७८॥
इत्यक्यविनेदःः॥ ॥ ॥
अथ मद्धविनोदोडपि कथ्यते राजवह्धमः।
मब्धास्तु त्रिविधा ज्ञेया उत्तमो मध्यमोड्धमः॥ ७९॥
उत्तमो जै्यै(ज्ये)ष्टिको नाम मध्यमोडन्तरज्योष्टिकः।
कनिष्टो गोवलो ज्ञेयः कायैमाणगुणोत्तरात् ॥ ८८०॥
आविंगतेत्वत्सरेभ्यो भविष्णुम्मझ्ध उच्यते।

ततः परं हीयमानो नियुद्दे त्वक्षमो भवेत् ।
महाकायो महाभाणो मद्धविद्याविशारदः ॥ ८२॥
ज्येष्टिकः कथ्यते मह्धः भाणविद्याधिकोगपि वा।
अर्धेन ज्येष्ठिमद्धस्य कायपाणगुणैस्तु यः ८३॥
हीयमानो भवेन्मह्धो नाम्ना सोडन्तरज्यैप्टिकः।
ततोऽपि हीयमानशे्येत्तैरेव गुणैस्तथा॥८४॥
गोवलो नाम मल्धोऽसौ नियुद्धे वेगवान् वरः।
वेर्गब्धः सरलो दीर्घो भविष्णुः गैरावे भवेच् ॥ ८५।।
जद्वाकाण्डे कोष्ट्के च हनुदेशेडस्थिसारवान्।
द्वार्न्रिइतां वत्सराणां पाल्यंशों(रो) देशानिक्रृं(श्रु)तः ॥ く६॥
पूर्णासु तासु पालीषु वर्तयिष्ये नियोधनम्।
एवं समादिशान्मह्धान् सर्वान् क्षोणिपतिः ₹्रयम् ॥८७॥
१ $A$ पल्नों। २ $A$ वारनन्दनः। ₹ $D$ जे। $D$ जे। ५ $A$ यः। \& $A$ गोड। $0 D$ जै। $<\mathrm{D}$ वैग। $\rho \mathrm{D}$ तां। $9 \circ \mathrm{~A}$ षोडरा। १9 A स्तृताः।

पोषोर्थर्द्रविणं तेभ्यो दत्वा पश्थाद्विसर्प(ज))येत्व । भविष्णवः परूढाँ्थ पोष्या बृहंहणोजनैः । ८८।। माषैमींसैस्तथा दध्रा पिस्टै: क्षीरविमिश्रितैः। घृतेन सित्तया चैव विदार्या वाजिगन्धया॥ ८९॥
घृतेन भृष्टै: कुष्माण्डैश्रूर्णितैः सितयान्वितैः।
योषितां दर्शनात्प्पर्शात्संल्धा(ला)पात्सड़म्मादपि ॥ ¿९०॥
संरक्ष्याँ यत्नतो मद्धा विरोषेण भविष्णवः।
एकान्तरे दिने कुर्युः श्रममश्रमेतवे ॥९?॥
पृथक पृथक् ख्वगेहेषु निजैर्गोवलकैः सह।
गोंबळैः सह कुर्वींत नियुद्धं भाणवर्धनम् ॥९२॥
संस्थानानि च चत्वारि कल्पयेयुर्द्धढानि च।
विज्ञानानि च सर्वाणि तेम्यसेंयुर्योषतः ॥९३॥
वक्ष्यामि स्थानकानांश्व विज्ञानानां च लक्षणम्।
कक्षे पूर्वापरे धृत्वा मोत्रानपतितस्य हि ॥ ९४॥
तत्कपोलं स्वपार्वेन सम्पीड्यार्धाङ्गकं भवेतें।
प्रुः कक्ष समादाय पूर्वक्वप्पांतितः स हि॥९५।।
मूर्भि कूर्मासनं बध्द्वा भजेद्दाप्येकपादके(कम्)।
उत्तानपतिमद्धस्य निवार्य चरणद्वयम् ॥९६॥
उदरस्योपरिस्थांनं स्थानं करेवैलं स्मृतम् ।
स्वयमुत्तानपतितो जठरागमनोद्यतम् ॥९७॥
पादाग्यां पीडयन् मध्ये जठरस्थानकं भवेत्।
पराइमुखस्य मह्धस्य स्थितस्य पतितस्य वा ॥९८॥
कक्षामांमाक्य पार्वाभ्यां पृष्टस्थानकमाचरेत्।
उक्तानि स्थानकान्येनं विज्ञानानि पचक्ष्महे॥ ९९॥
 ९ $A$ ल । १० $A$ जेठ्र। ११ $A$ ढां। १२ $D$ १। १३ $A$ नंतंस्था। १४ $A$ न। १५ $A$ खल, $A$ खं। १६ $A$ च्छा।
₹वरुपेण तथा नाम्ना विस्तरेण यथागमम् ।
अर्थाङ़न्थानकच्छे(स्ये)न म危न स्थूलर्ष्ष्मणा॥९००॥
पीडनान्मुखदेशास्य विज्ञानं स्याच्तदेव तु।
स्रिथत्वैव्वाँ्धाड्गक्के स्थाने पाद्यस्याकर्षणं वहिः ॥ १ ॥
बहिः पणमितिज़ेयं विज्ञानं पादमोटनम्।
शिरःस्थानकमास्थाय गृहीवैवैकेन मूर्धकम् ॥ २ ॥
अन्येन तक्करस्याघः क्षिप्रेन स्वकरे धृते।
बहिर्मांगे च वैलितिते विज्ञानं बाह्रुमोटनम् ii ३॥
तस्सैव परिद(ह)त्तस्य मोटने वाहुर्सी भवेत् ।
जङ्ठाभ्यां च भुजाक्रान्तौ ताभ्यां शिरसि पीडिते॥ ४॥
पुरः कक्षाँ समाकर्ष्य गुणालं प्राणघातकः (कम्)।
ग्रीवायोंः सभुजायाश्थ पादेनाक्रमणे सति ॥ ५॥

शिरःझ्थितेन मक्छेन विक्षेपायोद्यतं पदम् ॥६॥
गृहीत्वा सक्थियुग्मेन कक्षे निक्षिप्य पार्ष्णिकम्रम्।
उत्तानजानुदेशेस्य कटियन्त्रेण पीडनम् ॥७।।
पट्टिशं नाम विज्ञानं जानुसन्धिभभझ्जनम्।
अनेनैव भकारेण बाहुसन्धिर्पी़डनमू ॥८॥
ॠ्जुंड्रकी नाम विज्ञानं भाह सोमेशभूपतिः।
अधो विध्धाय तद्वाहोः पूर्वव₹प्पीडनं यदि ॥९॥
विज्ञानमन्तंप्छुड्डुकी बाहुुसन्धिपभझ्जनी
मुन्य्यां कक्षे विनिक्षिप्य भुजैनैकेन संयुताम् ॥९१०॥
गलं पकोष्टेनापीज्य तत्करेण करान्तरम् ।
सन्धौ पग्टब्न जठरं सकिथम्यां परिपीडयेत् ॥११॥

[^61]तंतसर्द्द् होट्बरं नाम विज़ानं जीवातनमम ।

पोर्थ्वेन पीउयन् कणठं कक्षामूरं ख्वजढ्द्या।
तुर्यंश्टिरिति विज़ेयंयं विज्ञानं मध्यभझनम् ॥ १३।।
जिरस्थानकविज्ञानान्यमूनेकादर्रैव तु।
स्थाने करवंले स्थित्वा क्क्रे क्षिप्वा निजोदग्म ॥ १४ ॥
पाँदमद्द्धघं नाम्ना विज्ञानं भ्वासरोषनम्। उरसा पीउनें तद्वद्विज्ञानं मुखपक्रकम्में। १५॥
हस्तद्ययेन बक्रस्य पिधानं स्रित्तिकाइद्धयम्।
तिथित्वा करुपले स्थाने मणिनन्धस्य मोटनम् ॥ १६ ॥

बौहुनुग्यां मध्यमाक्रम्य जढ्दामाऊक्य जब्द्यया ॥ ९७॥
जानुसान्यिविभागार्थ भजेच्चरणपद्ट्हिश् ।
परस्य जानुसन्थौ तु करं निक्षिप्य कर्श्ऩंन्न ॥ १८॥
जन्न्र्भौंमूरमाक्रम्व विदध्याह्टोर्रादकक्।
जउस्थानके स्थिथ्वा बाहोर्येन निपीटनम् ॥ १९ ॥

जन्वं विधाय मन्यायां जानुसन्धिनिंपीडितीं।॥ ९२०॥

ऊरुज्यां मध्यमाऊन्य पादौं निक्षिप्य कस्षैयोःः॥ २?॥

साम्याजवलशबन्बस पादस्यैकस्य पीबनात् ॥ २२॥
१ $A$ स्वस्त, स्तत्त। ₹ $A$ ठाद्करक। ₹ $A$ मझंजं। $x A$ त् । $\varphi^{\circ} D$ adds these two lines।
 १३ $A$ म। १४ $D$ नः। १५ $A$ भ्यामए। १६ $A$ न्र्र। १७ $A$ सह। १८ $D$ प्रपीडिताम । १९ $A$ ता। २० $D$ डा। २१ $D$ वक्कच्छा। २२ $A$ का। २३ $D$ पाद। २४ $A$ जन्चै:। २५ $D$ वेन।

उक्तं कक्षवडं＇नाम विज्ञानं पादभज्जनम् ।
सर्वाड्गं पीडयेद्यन मध्यमाक्यम्य तिष्ठतः ॥ २३॥
सुमुखी नाम विज्ञानं सङेगेचादड्गसाधनम्।
ऊरुम्यां मध्यमांकम्य मन्यां कक्षान्तरे क्षिपेत् ॥ २४।।

पृष्थांत（ न ）कमास्थाय बहूू कक्षान्तनिर्गतौ॥ ॥ २५॥
मन्यार्यों सड्गत्तौ कृत्वा करराखानिबन्धनौ।
ताभ्यां सम्पीडयेन्मेन्यां कुर्वश्याधोमुखं शिरः॥ २६॥
ऊरुम्यां मध्यमापीडय युन्योंद्नरेडपपक्षकम्।
पृष्ठस्यः ：प्रतिमह्धस्य पृष्ठपष्ठ ${ }^{93}$ भुजं बत्रात् ॥ २७॥

जानुसन्धौ क्षिपेज्जड्घां पतितितः स्यादवाब्बुखम् ॥ २८॥
उरसा पीडयेत्पादं तद्户़्वनलनं भवेत्।
मन्यां कक्षान्तरे कुर्याद्वानुं गरुडपक्षवत् ॥ २९ ॥
मध्यपीडनयोगेन भवेत्सैंदुपवेंदनम्।
एकद्बिन्यन्रुऊौं सुक्व्वीं करशाखाचतुष्टयम् ॥९३०॥
भज्यतेऽद्नुष्ट्र्ज्य तद्विज्ञानं चतुरद्नुल्रम्।
बाहुना बाहुमाविध्य धृत्वा चन्येन मुद्द्वकम् ॥ ३१॥
मेंघ्येते तु शिरैरैस्तियग्विज्ञानं तदूधा（दा）मिघम्
अस्तौ पादौं च शीर्ष च पद्रचामावेष्टच पीडनात् ।। ३२।।
विज्ञानं तर्समाख्यातं डोक्रंर्ं सकुटुम्बकम्।
विज्ञानन्येवमुक्तानि बेन्धमोटनकारणम् ॥ ३३॥

 १५ $A$ तंय：，ध्रय। १६ $A$ गेनु $D$ नेबु। १७ $D$ तस्यह्य। १८ $D$ रु। १९ $A$ न्म। २० $A$ वे। २१ $A$ ली। २२ $A$ रा। २₹ $A$ दू। २४ $A$ माद्य। २५ $A$ रोति। २६ $A$ घ। २० $A$ 被। २८ A बधमोड।

चक्ष्यामि वश्वनेपायान्विधिनच्छास्त्रहाष्टितः।
छुड्रुक्यां तु पयुक्तायां भ्रमित्या तां निषेपयेत् ॥ ३४।।
मुखस्योपरिजङ्घiं वा निक्षिप्य विनिनारयेत्।
पट्टिऐोन ग्टहीताड्य्य्यस्त्रिट्टत्यापनयेन्नँतस् ॥३५ ॥
व्राहुमोटनविज्ञानं हस्तौ संयोज्य वाइयेत्।
शिरस्थानगनं महंध बाहुम्यामुतिक्षपेद्वललान् ॥३६॥
पादांभ्यामकरेषेद्वा देहं वा वर्तंयेद्वाक्।
स्थितं करवँले स्थाने जये च्छुछ: प्रतिमद्धकम् ॥ ३७ ॥
पश्थाक्कक्ष|न्तरं ( ग ) न्यँस्तपादाद्रुप्टेन कर्षयेत्।

निवीज्य धारयेमेम्मंह्ध यया( था )नान्यक्षमो भवेच् ।
जठरस्सानसंलेंग्नं ( ग्नां ) पुरः कच्छां विधार्य च ॥ ३९ ॥
कूर्पराभ्यों निपीङ्योंदू अवसृत्य विमोचयेत्।
तथा मोचयमानस्य जङ्धे धृत्वा निजाद्धिणा ॥९४०॥
नाभिदेशे विनुद्याथ पातयेद्धरणीतले।
पात्यमानस्तथा मद्धः पादं पश्वात्पसाँयंय्य च ॥ 8ई ॥
तिष्ठेत्सथैर्यमथालम्ब्य यथा न पतति क्षितौ।
पालीदिने नियुद्धाख्यः श्रम एरं निवेदितः ॥ ४२ ॥
स च पभाते कर्तब्यो विज्ञायो (नो) पायसिद्धितः।
उ(स)पालीदिवसे पातर्वार्डुकामृतगेणिकाः ॥ ४३॥
बाहु $य ा$ मुतिक्षपेचछछक्र्या पादां्यां च सुहुर्सुर्दुः।
भारं सोढुं स कर्तन्यो ज्यैस्ठमल्लैविशेषतः 1188 ॥
भार्श्रमोऽयमाख्यातो गान्राणविवर्धनः ।
अ्रमणार्थ ततो गच्छेत्रोरामेकं बहिः पुरात् ॥ ४५ ॥
 - A है। く A श्र। S A यन्म। १० A है। ११ D क्षां। १२ D रुं। १३ A सर्पंयेत्र। १४ A व। १५ $D$ ब्योविक्ञायो। १६ $A$ क्या।

निवन्तेत तथा तूर्ण ध्रमोड्यं भ्रमणाभिषः।
पुष्करिण्यां तडाे वा नद्यां च भविश्रेज्जलम् ॥ ४६ ॥
कण्दम्नं ततस्तोंयं बाहुः्यामवलोडयेत्र्।
जढ्दाबलावहःः पूर्वः कथितो भ्रमणभ्रमः॥ ४७॥
बाहुपाणकरो जे़ेो द्दितीयः: सलिलः (ल) ।मः।
स्थियतौ तुदेतामन्योन्यं कराम्यां ब(वा)हुयुम्मकम् ॥ ४८ ॥
सायङ्गले विधातन्यो वहूपेट्वणकः श्रमः।

दढं निखुानितंतं स्वम्भं चर्चितं चन्दनादिना। उत्द्धुर्याक्रम्य सकिथभ्यां बाहुग्यां चैव वक्षसा॥९५०॥
 ब์हुु्यां च ततोफ़्यामावर्तनविवतरनैःः॥ ५? ॥ अँधशोर्ब्व च संश्लेष्य स्तम्मेन श्रमाचरेत्व। एवं कृतभमा मह्धाः पुष्ट हृःः समागताः ॥ ५२॥
विज्पेपुर्महीपालं मह्राध्यक्षपृःससरः। पार्य्यं(ल्य:) पूर्णा इहास्माकं पोपिता च निजां तनु(नुः)॥ ५३ ॥
जितभर्ना वयं जाता नियोगयें महीपते।
इति विज्ञाप्यमानसुतु गुणा(णा) स्नेषां विचारयेत्व ॥ ५४ ॥

महाकायस्तु यो मळ्धो भर्गरी स परिकीर्तितः ॥ ५५ ॥
बल्रादयंः कथ्यते भाणी ऊँजलगय स्युरिरोक्षितः।
संस्थाननिरतो केयो यः स्याने सुस्थितासनः ॥ ५६॥
भमं न याति यो युद्धे बहुयोषी स कथ्यते।
विज्ञानेन गृहीतेडापे यो मुश्नति न भापते ॥ ५७॥
नोंस्फालयति हसेत सम्बें: पतितो हैंधः।
 आधाश्वार्ध। ८ D पाल्याः। 9 D स्वपुत्रवत्। १० A ज। ११ D क्ता: मि। १२ A भी। १₹ D कर्ज्च $A$ ऊर्जा । १४ $A$ परी। १५ $D$ न। १६ $A$ न्बः। १० $A$ रहेः।

वलनं सहते यस्तु स भवेद्वलन्ननेसःः॥ ५८॥
यो रक्षति हि विज्ञानं मह्धो रक्षणको है(म)तः। आश्रुपयुक्ते विज्ञाने तद्पाये पर्ं द्रुतम् ॥ ५९॥

स मल्धो ढकणो घन्द्यः रीप्रविविज्ञानकारकः। परपयुन्त्तै विज्ञानं पररन्न्र्रं च पइयति॥ ९६०॥

दर्शनाख्यक्रियायोगान्मूछ्धे। दर्शान उच्यते।
उत्पुतुत्य यो लगेत्कण्डे स मह्धो लंगनो भवेत् ॥ ६१॥
मर्यादापालको युद्दे नियतः परिकार्तितः।
एवंविधगुणान् मद्धान् समकायवयोबल्रान् ॥ ६२ ॥
नियुद्धे योंजयेद्राजा कराफ्फालनपूर्वकम्।
भतिजां ते च जल्पन्ति श्रृणुयात्तां नराधिपः॥ ६३ ॥
घटिकाभ्यन्तरे देव मोटयेन्म(भ)तियोघिनम्।
मद्धद्वयं मोटयामि जल्पत्येवं तथापरः ॥ ६४।।
मेह्धत्रयं भिनद्भीति बदेदन्योडपि ज्येष्टकेः।
चिज्ञानेनाहमेकेन पातयामीति भापते ॥ ६५॥
यस्मिन्नेव स्थित(तः)स्थाने तस्मिन्नेव निपातयेत्(ये)।
एवं कुतभतिज़ांस्तांन्विमर्घ च ततो निशि ॥६६॥
मह्त्तरं समाहूय महीपापः समादिशेत्।
अल द्धुरण्व वाक्याड゙ त(चाखखाडच) देहंहं देवमण्डपम् ॥ ६७॥
इत्यादिष्टो नृपेन्द्रेण ततो ग्रा(ग्र)दमहत्तरः।
₹न्तम्भै: बोडशभिर्युंक्तं गृहं कृत्वा समायतम् ॥६८॥
पश्यिमे तु दिशाभागे चतुरस्रां सुविस्तृताम् ।
सार्घह्त्तसमुत्सेघां वेदिकां तत्र कारयेत् ॥६९ ॥
 \& $A$ भ। $9 \circ \mathrm{~A}$ कम्। $99 ~ D$ ब्यं।

बेद्दिकायोः पुरोदेशे द्यहसततुविस्तृता(व) स् ॥ ९७० ॥

पूरयेंच्च ततः खातं ग्रामसज्जातया मदा॥ ७९ ॥
मृत्तिकां सेचयेत्रोयैः क्रदालैं习 निखातंयेये।

सुश्लक्षष्णां मृत्तिकामीषदद्री़्री गुदां च कारयेव।
एवमक्लोउकंक कृत्वा भातरागत्य भूपतिम् ॥ ७३ ॥
विज्ञापयेत्येहामात्यः संर्वं सम्पादितें मया।
तลः बौतुकसंयुक्तों म मब्वाध्यक्षं समादिशेत् ॥ ७४ ॥
आवाहयाखिख्रान् मद्धान् नियुद्धायेति भूपतिः।
गहीतर्वचनच(नो)डघ्यक्षो विनयानतकन्वरः॥ ७५॥
निर्गत्य च तथा कुर्याघयादिष्ट महीजुजा।
ततः करेणाकाः सर्वाः भेषयेच पृथक्र पृथक् ॥ ७६ ॥
ज्यैष्ठिकानों च मह्धानां तूर्यांणि च बहूनि च।

श्र्ट्नगरार्थं यथायोग्यं दापयेच पृथक्त पृथक्।
चन्दनालिमसर्वाड़्गःः संणंणख्ट्ख्यल भूषिताः ॥ ७८॥
दविमणड्डेंलमत्तांच भुक्रा स्वलं भसास्थ च।
गहीताक्षतदूर्वास्ते आराहेघुः करेणुकाः ॥ ७९॥
म(ग) बहरीतूर्यनादेन समायाता त्वाह्गणम्।

पुग्रमिच्रल गैग्न विश्येसाखाउकं तदा।
भुजासफालननदेने पूरयन्तो दिगन्तरम् ॥८? ॥
 ७ $A$ व्बायाखि। ८ $A$ व्यतो। \& $D$ पस्येत्। १० $A$ 吾। ११ $A$ य।१२ $A$ रे ।

विज़पेयुस्ततो भूपं सँचें मद्धाः समागताः । पुष्पाज्जलि गृहीत्वा च कठणें कुष्ल(त)नमक्कृति:॥ ८२॥
सिंह्रासनं समाह्य सर्वर्न्न्थाने निंवेशयेत्।
यस्य येन कृत्व पूर्व युद्धाय करंरताडनम् ॥८३॥
आहूय तानसौं मुक्का योधयेवपृथिवीपतिः।
चर्天्धणं परिघास्यं च दृढं कच्छां विवेष्टच च॥८४॥
जूटकं बन्धयित्वा तु मुजावासफाल्य सन्मुखी।
नियुष्येतामुभौ मह्ध्रौ रेधनैः प्रनियेषनैः ॥८५॥
पकोष्टधारणैऔैव मणिबन्धविमोचनेः।
कच्छधारणमोक्षाम्यां पातनैरधधरे(रव)पातनँःः ॥ ८६॥
बाहुसद्धदृनैैखैव तथा पादैरघटृनैः।



सन्निपातावधूतैंत्य तोलनैं: ₹फालनैस्तथा।
नानाविधैँच्न विज्ञानैर्विविंधैर्बन्धेमोचनैः ॥ ES॥
श्रान्ताश्योत्तानपतिताः स्वेद्र्द्रीकृतविग्रहाः।
कर्दमालिम्तसर्वाड्गा मुकुलीकृतलोचनाः ॥ ९९०॥
मुश्नन्तः भ्वासकुत्कारं दृरयेन्ते ते सेमाकुलाः।
द्वावप्येंविधी द्धा्वा समीक्कर्यान्तृपेश्वःः ॥९९॥
आ(अ)श्रमस्य जयं दघ्यान्मोटनाच विरोषतः।
एवं नियोध्यं तान सर्वान् सजयान भूरिकाए्वनैः॥९२॥
बस्त्रैराभरणैर्यौंनैर्वाहैंच्य परितेषयेत्र।
विसँज़्य च्य ततो मह्धान् सेवकानितरानपि ॥९३ ॥
 s D बां। १० D घः। ११ A नेचै। १२ D त्य चा १३ D लंगेत्। १४ A चर्मेण। १५ A तेश्र। १६ $D$ द्ध। १५ $D$ ते। १८ घ्वनक्क़लान्। १९ $A$ घं। २० $D$ ज्य। २१ $A$ स्सज्य।

मह्धयुद्धपकाइनेंन्ं वुवाणः भमढान्वितः।
एवं मह्धविनोदेन नीत्वा वासरशेपकम ॥९४॥
सुखासनं समारूद्य पविश्राद्राजमन्दिरम।
मह्धानां लक्षणं युद्देंभ्रम्य परिर्षेपपणमू ॥९५ ॥
कथितं सोमभूपेन सर्वमह्धापकारकम्।
उक्तो मल्धविनोदोऽयं सोमेश्वरमहीपुजा॥९६॥
इति मझ्धविनोदः ॥ \& ॥
ताम्रचूडविनोढक्तु साम्पतं परिकीर्यीते।
कुक्कुटानों च सद्भिश्तु ज्ञातव्या जातयः पुरा॥९७॥
आकारः पोपणं चैव क्खुरंभं रुपं च शाक्रुनम् ।
आयोधनपकारश्न व्यवस्थाश्व जयाजये॥९८॥
कुक्कुटानामिदं ज्ञात्वा पश्यात्कुर्यात्तदाहवम्।
पादौौ सितौ सिते चर्ेै नखराः पार्डुर्राः श्रुभाः ॥ ९९॥
लोचने च तथा गुर्के शुक्तमरंणे। विशोषतः।
शब्बः्वर्निननयो नादस्तीक्ष्णाग्रा पिच्छसन्ततिः॥ १०००॥
कम्बुग्रन्थिनिमं शीषी यद्यासौ राङ्बुजातिकेः।


मृदुपहारसंयुक्तं मन्दुयुंद्ध भवेत्तिथरम् ॥ २ ॥
यस्यासौ स भवेज्जात्या कुक्कुटो गुरुसंज्ञकः।
उन्नतः सितवृत्ताई्धःः पृथुकक्षस्थलो महान् ॥ ३ ॥
आक्रम्य युध्यते शूर अंग्रुजातिः प्रकीर्तितः।
सूक्ष्माऱःः शोणपादश्श सितशुक्तिसमन्वितः ॥ ४।।
श्रुक्काक्षो दीर्घराँ्द्यश्य जात्या नारः पकीर्तितः। हारिद्रौ चरणौ वर्वापि सितौ वा कुष्णबिन्दुकौ ॥५।।

[^62]कांस्यवणों भवेतां वा पियद्गुकणबिन्दुकौं। कुण्णाश्य नखरा यस्य कुष्णो वा चित्रितोऽपि वा ॥ ६॥
रन्ते दृँौौस्त(त)लस्तबधो गृध्रजातिः स कुक्कुटः। इयामल्ड गुज़्त्यो यस्य किश्चित्वाण्डरतां श्रितः॥ ७॥ कुणाँ रेखा वचौलैंम्भो जात्यांतेगो: स कथ्यते। कछणवर्णोडपि दीर्घाड्गो वक्रतुण्डो रणे क्षमेः ॥ ८॥ बृहन्नायो(दो)महाकायो जात्या श्रोणिः पकीतितंतेंः। कुण्णपादो मारनेतः कुष्णपक्ष्मातिदी़ीर्कःः॥ ३॥
 चरणौ हरितच्छायौं धारे गुक्के च लोर्चने ॥ १०१०॥ आकारो वर्तुरो यस्य तं विद्याटक्कूर्मजातिकम्।
कन्धादेशससझातं पिच्छं केसर्सेंज्ञितत् ॥ १? ॥
त्रिकस्थानसमुन्दूंत बह्हम्ती़कंक विदुः।
पुच्छे जातानि दीर्घाणि सकिथस्थानि भुजानि तु॥ ?२॥
शाखादयोंडपप कथ्यन्ते महिलापिच्छसंज्ञया।
तेषामूर्ब्विगते पिच्छे दीर्घेछ(पुं)पिचछसंजिते ॥ १३ ॥
योषितिपच्छवहिस्थानि वालग्नान्यनृज़ूऩन तु।
निर्मासे (सो) पाद्तलकः ह्व्वाच्च(अ)रणशाखिकाः ॥ १४ ॥

शुँहतीबीजसङङ्कगा ग्रुक्तयः कूप्पराश्रिताः १५ ।।
कोडपश्थिमपादाग्यां पादयोर्वक्रता भवेत्।
कोडदेशो विशालः स्याद् ग्रीवा दीर्घा च पीवरा। १६।।
स्थूलंट्र शिरस्तथा वृत्तां गर्भस्थे ह्रघुलोंच्चेने।
₹धूला कुब्जा तथा वासा पेशलं तनु वासरम् ॥ १७॥
१ $A$ कौ। ₹ $A$ शो। ₹ $A$ क्ल। $\gamma A$ हणले। ५ $A A$ चो। $\xi A$ त्यागोः। $\cup A$ ता।
 $D$ सजि। १६ A रिकां। १७ A ये। १८ A र्ध। १९ D जंति। २० $A$ सू। २१ A घहन्ती। २₹ A भोज।

केसरं विशदं दीर्घ तथा मकरिका वरो। अंसौौ समुनती शस्तौ हँसवाइसवविलम्भिनों॥ १८॥
कर्कयानि च पिच्छानि पृष्टे कूर्मवदुन्तम्। संख्रःः पुच्छसन्विः स्यात्ममं आुच्छं पश्यस्यते ॥ १९ ॥
दर्था वालाधिका शस्ता महिल्रापिच्छकं लघु।

एवं लक्ष्तणसंयुक्तान्त सुभटॉन्क्कुक्तुटान्त् वरान्। घारयित्वा कुलाये च तज्ञ़्स्तान परितो(पे)पयेव ॥ २? ॥

अজुष्तर्जनीयोगान्निष्पीब्य हिखरं हढम् ॥ २२ ॥
इतरंः कराशखखा़्यैंक्ंक्र व्यादाय भोजयेव।
घार्रीफल्रमाणांध ग्रासान् यत्लेन भोजयेत्व। २३॥
पाययेच्छीतलं तोयं क्षालयेडुष्णवारिणा।
मुखं सशेखरं हिम्पेन्मृदा लवणयुक्तया॥ २४॥
निष्पावपचर्वर्तसैनिंगया बाँ विलेपयेत्।
चैएँ्कापयेग्मनाक् पश्याद्यमेमेकमतन्द्रितः ॥ २५॥
खेलयेयेप्पांुुले स्थाने करीपे वा मुचूर्णिते।
मध्यंदिने कुलायेप्तु निक्षिपेष कुकुक्टान् पृथक् ॥ २६॥
सायं पुनस्तथा भोज्यें(ज्या:)तैलेनाभ्यन्य युक्तितः।
शेखरं गुखंदेशं च जढ़ं पादतलं तथा ॥ २७ ॥
उष्णाम्बुप्तुतवस्बं तु निष्पीज्य स्वेदयेचछनैः।
वासयत्टिं समारोप्य शाययोन्निशि कुकृषृान ॥ २८॥
मार्जारादिभयद्रक्षेत्वयत्मात्परिपाएकः।
एवं सम्पोण्य यत्नेन कुक्कुटान् गुद्दोोविदान्त॥ २९॥
१ $D$ राः । ₹ $D$ ह्रस्वैद्रस्तावलम्विनौ। ३ $A$ पुष्पं। ४ $A$ है। प पुपि। \& $A$ गेडतिषिस्मृतः,


पात्रिकालन्वनं कुत्वा ध्वजद्डं समुरिक्षेपेत।

पतिपक्षीकतं(तैँ) सार्ष योधयेत्कुक्कुटान्नृपः।
पत्यर्थिषु तथा सुख्यां विधाय भाणवब्धभाम् ॥ ३? ॥
तया सह भकुर्वींत कुकक्रुटाहववमुत्तमम् ।
वारे शैनैश्ने राइन्रौ संम्मार्ज्य धरणीतलम् ॥ ३२ ॥
सुलिम्ने मन्द्रिर्यान्नेरालिखेद्रतिमण्डल्रम्।
ग्रन्धिभ्यां नियतं सूत्रं कृत्वैकादश्रुष्टिकम्॥ ॥३ ॥
चतुरसं भकुर्वींत तेन मण्डलकं समम्।
पाकपत्यगायते रेखे द्दे मध्ये दक्षिणोच्तरे ॥ ३४॥
एवं नचपदं क्षेत्रं समं यत्नात्पकलपयेत्।
मध्यमं ब्रह्मणः कोष्टं पर्च्य्यमिन्द्रस्य कोष्टकम् ॥३५॥
वन्हेरायेयकं कोट्टं दक्षिणं यमकोष्टकम्।

वायव्यं वायुसंज़ं स्यात् कौवेरें भैर वाईपदम्।
ईशानमीशकोष्टं स्यात् तत्राच्यों बहिरालिखेत।। ३७।।
सूर्यमण्डलकं वृत्तमर्धमिन्दोग्य मण्डलम्।
दर्ष्षिणे दिए्मुखे लेखेयं क्षुरिके शककोष्टके॥ ३८॥
उत्चराग्रा भवेत्पूर्वर्व दक्ष्णिणा पश्यिमानना।
इन्द्रगेहाह्विखेखेप्रूं कोष्टकं तत्पमाणकम्॥ ३९॥
तोरणालङ्कृतं कुर्याज्तिशूल्डन्त्यभूषितम् ।
अग्रिकोष्ठस्य त्कोणे चुह्छीवद्धिन्दुकत्रिकम्।।?०8०।।
आलिखेख्यमकोष्टस्थंㄹ यान्ये रेखासमाश्रिता(तम्)।
मातृकागणमुद्दि्रिय पझ्जितो बिन्दुसक्तकम् ॥ ४? ॥
 \& $A$ तेर। $D$ च्यामिन्द्रकोष्टं। $<A$ णोदड्नुखं। $\rho D$ ल्ये। $9 \circ A$ स्यायामे।

त्रिकोणं वारुणात्कोंट्टाप्पश्यिमें कोष्ममालिखेत्। तर्कोष्टमध्ये विलिखेखेक्कुक्कुटस्य पदद्युयम्॥ ४२॥ आग्नेयें (य)लिइरसं सर्ष" किलिखेद्वाग्रुकोष्ठके। कौबेरें भैरवो लेख्यो दक्षिणाइारिरों(रा) महान् ॥ ४३॥
कपालँ कर्त्रिका(का) हसत(हसते) त्रिशूल(लं)डमक्ष दघत्।
शाल्लिपिष्टस्य कल्केन शङ्यकल्केन वा बुघः ॥ 88 ।।
मण्डलं रातिनामेदं श्रुचौौ देशे समालिखेते ।
आचार्या मन्न्रुच्चार्य तेत्कत्कोष्टगतान्ड़ंरान् ॥ ४५।।
भीन्धिभिर्विविधैः पुष्पैस्ताम्बूलैर्थूपदीपकैः।
इड्रिताकारतत्वज्ञैज्जयाजयविचक्षणैः ॥ ४६॥
सेवाकारैथ्य संवेष्ट्य समन्ताद्रतिमण्डलम्रम।
तत्रैको मोक्षको दक्षः पूर्वामिंुखमास्थितः ॥ ४७॥
त्रिकोणकोष्टकस्यान्ते स्थापनीयो महीभुजा।
तन्रैंक ग्रुभसंयुक्तं सम्भाप्रविजयं पुरा ॥ ४С॥
पाण्डुरं तु सिते पक्षे कुण्णं कठणे तु कुक्कुटम्।

ध्यात्वा समाहितो भूत्वा मन्न्नुच्चारयेदिमम्।

पक्षाँ चक्षः पयत्नेन त्रिकोणस्थपद्सिथ्थात्। ।
जयेत्युक्त्वा विमुग्वेन्चें पाह्ममखं चरणायुणम् ॥ ५? ॥
विमुक्तस्ताम्रचूडस्तु यदूर्ण कुसुमं स्पृरोत्।
चः्वव्वां तद्वर्णमौझंसेत्कुक्कुटं प्रतियोधिनम्र ॥ ५२॥
ततोड्पसार्य पुष्पाणि वारिणा परिषेषच्य च।
प्रुनस्तेनैव करुणं मोक्तव्यश्यरणायुघः ॥ ५३ ॥
 ¢ $A$ तलक्षोष्ठ च। $9 \circ A$ न्शा। 99 सुगन्धे। १२ $A$ हरिमात्मानं। १₹ $A$ य। १४ $A$ त। १५ $A$ न तरय। १६ $A$ ताम । १७ $D$ क्षत। १८ $A$ श्रा। १९ $D$ मास्यांते। २० $D$ बिं।

संलग्रपिचच्छः शीव्रं चेत्रोरणाभिमुखं त्रजेत्।
ऊघंर्ं दक्षिणनेत्रेण संविष्टो विजयं बदेत्व ॥५४॥
इन्द्रकोष्ट समाविरय क्षुरिकासुँचताननाम्।
सुष्टौं स्थृश्न् जयं शंसेदितरां वाँडग्रदेशतः ॥ ५५॥
तस्मिन्कोष्ठे समास्थॉय घनवर्षमहीतत्रे।
दक्षिणे वित्तवर्षे च जयं र्रंसत्यसंशर्यम्॥ ॥६॥
तत्स्थों यदि वीक्षेत पादयोरन्तरालकम्।
दक्षिणेन समाप्टत्य पइयर्प्रृंष्ठं जयं वदेत्र॥५७॥
तत्र्थं(स्थो) चेरणाग्रेण दक्षिणेन शिखी स्पृरेत्।
नासां वा नखराग्रेण मस्तकं वा जयी भवेत्र ॥५८।।
परस्परसेमं स्पृष्टं पक्षयुग्मं समुरिक्षेपेत्।
तत्रस्थो जयमाझंसेत्क्रेजन्वा दक्षिणं त्रजेत् ॥ ५९॥
अनल्रस्य गृहे स्थित्वा सिथख्वा पिच्छानेभः सरन्।
पक्षावारफफालयंग्वापि जयमारुयाति निश्थितम् ॥ ?०६०॥
तन्तस्थः पश्थिमं बिन्दुंं स्पृशन्स्था(झंश्या)प्यपद़क्षिणम्। परिवृत्य अ्रजन्न्रीप्रं कुक्कुटो विजयी भवेत्व ॥६? ॥
दक्षिणं कोष्टमाविइय कूटजं लग्रपिच्छागः।
पसार्य कन्धरादूर्ध्व संम्परयन् जयमादिशेत ॥ ६२॥
तश Yदक्षिणं कृत्वा घटयित्वा तु वर्म्मनि ।
दक्षिणे पुच्छमाधूय नेत्रं भिच्वा जयी भवेत्व ६३।।
तत्रस्थान्बिन्दुकांश्नन्च्चा विशमाने(नो) च संस्पृरेत्।


रोते जठरमुन्मम्य जयंवांध्ररणायुघः ॥ ६५।।
 s A स्व D ख। १० D म। A ११ ल्कूजत्वा। १२ D यित्वा । १३ A न्दुस्पृंस्वृच्छा F रांख्बस्था। १४ $A$ जंशी। १५ $D$ सजयन्। १६ $A$ स्थू। १० $D$ वा। १८ $A$ ण्राया। १९ $D$ तं। २० $A$ यंबा।
तन्तस्थानखकोणेन कृकवाक़ुरिंनिर्गतः।
तदूदे म मक्षिकां वापि कीटें बा खण्डयझ्जयी ॥ ६६॥
पुच्छं भसार्य वा तत्र जानुम्यां बा महीं स्थेशत्।

जल्रेख़स्य गृदे स्थिप्वा दक्षिणं चरणं पुरः। भसार्य चर्च्वा भूदेवीं स्पृान् विजयवान भवेत ॥ ६८॥
त⿻्ञस्यं दक्षिणं भ्रान्त्वा मुकुलीक्कृतुच्छकम्। ब्याप्वन्चालेयस्तु स जरी कुक्कुटो मतः॥६९॥
बिकीर्य पुचछं तन्नस्थं चन्च्चा पृष्टे सृत्रन्नपि।
पदेन विलिखन् भूर्मिं जयमाप्नोति कुक्कुटः॥ १०७०॥
तस्मादुदादा्य बदनें प्रीचामूर्ण् भसार्यं च।

कुलायकोष्क्के तिष्वर्न्नजन घैययन् द्यौ।
शिशुचुज्नृम्भमाणखतु विजयी चरणायुषः ॥ ७२॥
आसाघ कोट्टकं वा(ला)च्यमुपविश्य महीतलम ।
चन्च्चा स ताइयन पक्षी विजयं ध्वृमाणुगात्व।। ५३ ॥


ऐश्राने कोष्षके स्थित्वा मैंरैखायुपवाससी।
चक्षुर्वा संस्पृरश््रच्च्चा कुक्कुटो जयभाग् भवेव् ॥ ७५ ॥
कुबेरमझने स्थित्वा निक्षिपेदुजबत्पदम्र ।
चन्जुना दक्षिणे भागे भूषौ घर्षंज्यी भवेत्व ॥ ७६ ॥
उउत्क्षिपनापे पुष्पं च मोक्षे कर्ं( बैंब् ) जयी भवेत् ।
निर्गत्य शाम्मात्कोो्होत्व भ्रमित्वा च भदक्षिणम् ॥ ७७॥

[^63]चञ्च्चा स्पृत्निशानायं जयमामोति कर्मठः।
अंह्मणः कोष्के तिध्वा चक्षुपी विनिमीलयुन्॥ ७८।।
उत्क्ष्षवन् वदन्ं स्थिथ्वा विजयी चरणापुधः।
त习्स्यः कुक्कुटो गाठं ग्रसते गगनाङ्गणम् ॥ ७९ ॥
उत्क्षिपन दक्ष्तिणं पक्षं समानं विजयी भवेत।
रेखाद्दितीयसम्पाते कीलके वहतें यदि ॥ १०८०॥
कीलकं बापि चौकामेद्दन्याद्वा यदि घोणकम्। मषयमेन खुरेणाथ बामं कण्ड्यते यदि ॥ $<$ १॥
धुनुते वामतः पुचछं तस्य चक्षुर्विभिघते।
घषंतो यदि चन्चृंग्रं नखस्योपरि संच्पृर्शेन् ॥ ८२॥
सनिध्ध वा जानुनसतस्य लोचनं फ्रुटति स्फुटम ।
बामेन चरणेनाय स्पृशत्यद्यं यथा निजम् ॥८३॥
तदङ्ञं मिद्यते तस्य नासाँ चश्वैव भज्यते।
चरणन्य बहिर्भागं चर्न्च्च्रेण निछन्ति चेत्व ॥८४ ॥
प्रुचं भसार्य धुतुे क्रुक्कुटः स पल्खायते।
पिच्छानि सर्वगातेशु विकर्णानि समानि चेत्त ॥८५॥
देक्ष्षिणं पादतलकं चन्च्वा कोश्रति चेत्वकम्।
नखं बामपदाक्रन्नगाढं यदि विकर्ष्षति ॥८६॥
मिंन्द्वन्क्षस्य नयनं कुककुछः समराद्गणण।
दस्षिणेन पदेनाङ्नं संस्प्रशन् परघातनः॥ ८७॥
दक्षिणे नैनचचेशाभिरादिश्रेजयमात्मनः।
ग्रीवामाकुन्च्य रसैंनों दर्र्शयन् यदि जृम्मते ॥८८॥
उत्क्षेपेच पुहुः शीर्षि सुखु्या( ह्ल्खे ) वा विषमे जयः।

 < $A$ धा । s These two lines are omitted in D। १० $A$ द। ११ $A$ णोन्न। १२ $A$ च। १₹ $A$ श्विद्धव।

उतिक्षमं दक्षिणं रूपं जयमाप्नोति निश्रितम्। भसार्य दक्षिणं पादं सह पक्षेण कुक्कुटः ॥ १०९०॥
अस्पृरान् रभसा कर्षअ्जयं रंसंत्यवारितम्।

रत्यामन्यत्र देशो वा खलके वा जयावहीँः।
गतिः भद्क्षिणा शस्ता वीक्षणं चारु दक्ष्णिणम् ॥९२ ॥
अड्ञस्य गाढता श्रेष्ठा कथिता सोमभूभुजा ।
रत्यों निरीक्षमाणानां दक्षिणां(णं) जैयवाद्निनाम्॥ ९३॥
दीपोत्थकज्जलेनैषां शिखरे तिल्रकं न्यसेत्।
निदावे घटिताः पक्षा आषाढे सम्भवन्ति चै ॥९४॥
यावदाश्वयुजं मासं तावच्तिप्रन्ति कोमलाः।
अत ऊध्रं दृढाः पक्षासततो युद्धं पकल्पयेव ॥ ९५॥
योधयेत्फाल्गुनं यावत्तत ऊधீ न योधयेत्।
रत्यों निरीक्ष(क्षि)ता ये तु कुक्कुटा जयकारिणः ॥९६॥
पातः ₹बलं पभोर्ज्याथ निरीक्ष्याः पुनरेव ते।
शुराभास्येष्ट भजेयुर्ये पभाते कुक्कुटाः प्रुनः॥ ९७॥
युद्वार्थ परिकल्यास्ते पश्च सप्र नवाथवा।

मालयैराभरणैग्थैव मण्डनीयास्तु नर्तकाः।
वादकाः पुष्पमाल्राभिर्मण्डनीयाश्य ल्रेपनैः ॥९९॥
अन्योन्यविजयख्वच्छाः(स्या:) कुक्कुटायोघलम्पटाः।
कुक्कुटायोधविज्ञाने तज्ज्ञा भूष्याश्च मणडनैः ॥ ११००॥
सेवकारान् जयंज़ांच्च विशेषेण विभूषयेत्।
उचिं़्धूंतघ्धजकादून्ये घं हं हर्तु समुद्यताः ॥ १ ॥
१ $D$ सल्येन। २ $D$ घावन। ₹ $D$ हः। $\gamma A$ त्या । ५ $D$ गज । \& $A$ ते। $\cup A$ त्या। $<A$ यो। $B A$ याक्षा। १० $A$ त्थि। ११ $A$ वान्य।

तुर्यनादेन संहृँःः कुर्नन्तः सिंहगजजितम्। कलिपतान कुकुटान् श्रिशेन्संयोज्य च पुनः पुनः॥ २ ॥
भहरत्रित्तादूर्ध्व गच्छेयु: खढ़कं पुरः।
निंशद्त्वपरीणाहं सुवृतं वेदिकाटृतम् ॥ ३॥
बहुर्में कैनेंदंदं समन्तान्दुद्रूमिकम्।

पूँद्वारारसमोपेंतु पुपमण्डविकायुतम ।
भतीच्यां कलिपतास्तेडरी पूर्वृद्धापनोच्छ्रित् ॥ ॥॥
खखकं काररेद्राजा मणछेने समन्वितम्।
राइः पक्षस्थिताः सर्वे विरोर्यु: खबकक पुरा।। ६॥
उत्तरे दल्षिणे बापि दिग्भागे खलकान्तैतः।

परिपक्षागमालोकों कारयेत्त्त्वप्पाजयः(यम)।
ततो राजा समभ्येत्यं बेदिकां परिभूपंपेयेत्व। ८॥
अन्त:पुपुल्ध्रीभीः भाणव्धभया युतः।
पूर्वोंकेत पकारेण उदन्वां दिश्रमाश्रितःः॥ ॥
శृपक्ष्थिताःः सरें ति पिर्युर्गंदगर्जनाः।
तลः पृंक्ष मविष्टा ये चेशाविज्ञानकोविदाः॥ १?१०॥

तत्र यः ग्रुभचेष्टाभिरन्वितस्तन्नियोषनम् ॥ ?? ॥

क्षुरिकाप्रेण संलेख़्य पुत्रिकां धरणीतले ॥ १२ ॥
तन्न्नमृदममदाय दक्षिणारानने स्षिपेत्।
यथा दैष्ष्णं भनेदारा तथा कुर्वांत कोविदः॥ १३॥

 ११ $D$ न्वि। १२ $D$ वर। १₹ $A$ ति। १४ $A$ भ्ये। १५ खन्यमुद्धघाख्य क़क्कुटान। १६ $D$ न्यौस्षि

अरे ${ }^{\prime}$ सुनिशिते कृत्वा भूभू้ संसिच्ये बारिणा।
तन्मृदा लेपयेत्पादावृंर्ण्य तार्तु च रोख्ररम् ॥१४।।
अनेनैव पकारेण कुर्वोरन्न(वर्वः) पतिशस्यते।
मिश्रपदो जयेच्छेंतें तं श्वेतो जयमेचकम् ॥ १५॥
मिश्रपादो जयेत्कृष्णं" एवं पक्षान्तरंः सह्।
योधयेत्कुक्कुटौ पश्याद्वीरनीगाजितावुभौ॥ १६॥
विकीर्णकेससरगतौ चश्नुपान्तेन‘ मस्तकम् ॥
कुकाटीं केसराहढां चिबुकालम्बिक्वूर्विकाम् ॥ १७॥
पृष्टं पुचछं तथा धृत्वा धुर्वा पादृहारिण्।।

वमन्तौ रुधिरें वक्रास्त्वच्छोणितमस्तकौ।

वाससा विंखे(ध्य)मानौ तौ तुध मुच्यमानौ पुनः प्रुनः।
धावन्तावनुगचछन्तौ भ्रमन्तौ तार्वापि कचित् ॥११२०॥
सम्मुखौ पुनरायातौ गोपायन्तौ च मस्तकम्।
सिन्दृष्टन्च्चुकौ शान्तौ पाता(दा) घातविर्वर्जितौ ॥ २१॥
निश्वसन्तौ विकास्यास्यं शिाथिल्रीकृतपक्षकौ।

सन्दष्टचन्चुकौ शान्तौ पादाघातविवर्जितौ।

पक्षान्तस्थितवक्रौ च मियः संश्किष्कन्धरौ।
घटिताविव तिष्टन्तौं चेर्ट्टीटी़ीनौ च कुक्षुटौ॥ २४॥
न स्पृष्ठठ्यौ तथा सूमौ मार्जकैर्धर्म वर्तिमिः।
अन्पथा मार्जकेः स्थित्वा मों्छछनीयमसृक् सृतम् ॥२३।।
 निज 19 A टी। 90 A चै। 99 A कु। १२ D द्याथचा। १₹ $A$ तं। १४ $A$ के। १५ $D$ विद्य। १६ $A$ तु। १७ $D$ न्तावपिच। १८ $D$ Omits this line। १९ $A$ क्ष्ण। २० $D$ अधापरू।२१ $A$ सत」 २२ D च। २३ D च्छा।

आच्छाद्ध वाससा बक्रं कुकुट्य्योंधिमार्जकः।


श्र्रमांत पाययेत्तोयं मार्जकानामयं विधिः॥ २७॥
कुक्कुटो यस्य पक्षस्थः पहरेंच यदा यदा।
तदा तदा पकुर्वीरंस्तनफँक्षा गलगर्जितम् ॥ २८॥
मीलिते स्फुटिते चापि लोचने कुक्षुटस्य हि।
भम्ने तु चक्नुपुटके श्रमे वा रक्तनिर्गमात् ॥२९॥
स्वीकृत्यापजयं युद्धाद्वारणीयंः स्रकुक्षुटः।
मृते पल्गायिते वापि दैवैदेवेव पराजयः॥ ११३०॥
पराजितानामार्य पृष्ष्ध ${ }^{9}$ स्नंबं जयावहाः।
परिहार(स)पैर्वर्कैयै्र्ज्जयेयुः पराजितींन् ॥ ३१ ॥
परिहासपदार्थाभिम्मर्मर्मीर्मि(न्मि)तगाल्रिभिः।
निर्पेदी़ीमिः सरामा(गा)भिर्गापयेयुः पराजितान् ॥ ३२ ॥
पराजितानाँमाकुष्य ध्वजयष्टि(स्ट्टि)बल्रात्ततः।
जयतूर्यनिनादैश्य नृत्यद्रिर्नर्तैकः पुनः ॥ ३३॥
करेणुकां समारोण्य कुकुटं विजयोर्जितम्।
भ्रामयेप्पुरवीथीषु जयी भवनमानयेत् ॥ ३४।।
दिवसत्रितयन्त्वेषं विन्ना पानीयसङ्ब्यया।
योघयेत्कुक्नुटौन्भ्रेष्टान् जयावाधि महीपतिः ॥ ३५।।
अवर्धि युद्धचमानस्य ज्ञातुं नालीं पकल्पयेत्।
सौवर्णीं राजतीं वापि द्वाविंशत्यद्जुक्रायताम् ॥३६॥
मध्ये वकां सुसंश्किष्टां सोतसॉलोकवाहिनौम्।
वद्नेन पिधायास्यं तस्संथं शून्यां (न्यं) शुु वेदयेत् ॥ ३७।।
9 A सा। ₹ D स्य वि। ₹ A खे। $\varnothing \mathrm{D}$ मि। ५ A जनां । $६ \mathrm{~A}$ आा। $\cup \mathrm{A}$ त्काग। C $D$ का १ यंतु। १० $D$ तस्यदैव। ११ $D$ व्वितन्न। १२ $A$ ताः। १३ $A$ लिम। १४ $A \ldots$ । १५ $D$ नपा। १६ $D$ चिन्ता। १७ $D$ च्वा। १८ $D$ सो। १९ $A$ नी। २० $D$ स्याः । २१ $D$ नु।

जेळपूर्णां (णां)तद़न्येन वक्रेण विनिवेशयेत्।
तोयपूर्णे घटे तस्याँ रन्ध्रान्निफ्कासयेज्जलम् ॥३८॥
ज्वा(ना)लायाः क्रक्ष्ष्णभागस्तु मेयद्त्वद्नुर्रमानतः।
एकद्बित्रिकमेणैवं यावत्त्याद्वादशायुल्लम् ॥ ३९॥
ततोऽर्कवारे सम्भाप्ते योधयेदग्रयांधिनम् ।
सोमवारे तु धौरेयं कुक्षुटं जल्रस््वच्या।। ११४००।
सलिलस्याढकं यावन्नाडी रन्न्र्रेण संश्रयेत्।
मुख्यं तु योधयेत्तावत्तदर्घेनाग्रयोधिनम् ॥ ४१ ॥
द्विताये सोमवारे स्यादाढकाद्वितयं ततः।
योधयेदाढकन्वेके ह्बौं पस्थौौ विनिवारयेत् ॥ ४२॥
प्रुनः पर्यॄद्वयं यावद्योधयेक्कुक्षुटौ मिथः ।
तँदद्कुज्कुटमानार्थ योधयेदग्रयोधिनम् ॥४₹ ॥
तृतीये सोमवारे स्यादाढकत्रितयं जलम्।
योधयेदाढकं त्वेकं द्बौ पस्थै विनिवारयेत् 1188 ॥
प्रुनरप्याढकं युद्धं प्रसमेकं निवारयेत्।
अवशिष्टं पुनः पस्थं योघयेचरणायुधम्ं॥४५॥
एवं द्वादशरात्रेपु नीरमानं पकल्पयेत्।
ध्वजयष्टि तु ग्रहीयुंः सम्भभभ्तिविजया बल्रात् ॥ ४६॥
अनैनैनै भकारेण पश्च सोमस्य वासरान्।
योधयेत्कुकुटान् राजा शुरुययोधिभिरन्वितान ॥ ४७॥
पष्टे बारे तु सम्पाप्ते कुलायं परिमण्डयेत्।
वस्बै: काश्न्नपहैंद्य पट्टिकामल्यकैरापि॥ ४८॥
पराजितस्ततः पूर्व वर्णमाख्याय निक्षिपेत्।
कुल्राये कुक्मुटं भातरन्यैसरापदर्श्रनम् ॥ ४९॥
१ $A$ न। ₹ $A$ र्ण। ₹ $A$ स्यां। $\gamma D$ मिय। ५ $A$ स्ती \& $A$ च्छाद। $B A$ घबक।


बलनान्निक्षिपेत्पश्वात्कुकुटं जयरांसिनेम्।
न विल्रम्बं मकुर्वांत मासोर्धाददिकं कचित्।। ११५०॥
निम्बपन्रमपामार्ग सूर्यपच(ं्र्) ससर्षपम्।
बदरीवृपन्रं च ब्रह्मदण्ड़ससमन्वितम् ॥ ५?॥
बन्धनीयं कुल्याया्र्र रक्षार्थ परिैंकर्मेगे।
रजकावटतोयेन सेचनीयौ कुल्यायौौ। ५२॥
नॉनाविफफलःः पुष्पैनानापकान्नवस्सकै।
मण्डयेत्त्र यथाभागमासमृन्तान्मनोहरम् ॥ ५₹ ॥
कुलाये मणिडते सम्यक् कर्रिणीमघिरोपयेत्।
उपिता नर्तकाः सर्वे तृर्यन्तो यान्ति ते पुरः॥ ५४।।
किरन्तः पुष्पवर्षाणि कुर्वन्तः सिंहगर्जितम ।
महता तूर्यबोषेण पूरयन्तो दिगन्तरम् ॥ ५५॥
विभूत्या परया युक्ताः पक्षद्दितयवेदिनः।
भविशेयुः खलं सर्वे पराजितपुरःसरम्(राः)॥ ५६॥
ताम्बूलं चन्दनं पुष्पं वस्त्रण्याभरणानि च ।
यथायोग्यं पयच्छन्तो ${ }^{\text {º }}$ मानयन्तः परस्परम् ॥५७॥
नीडयोः स्थितयोः पूर्व मण्डितौ तौ कुलायैंकौ।
न्यसेन्टृपतिशोभार्थ ख्वे ख्वे पक्षं(क्षे) निजं निजम् ॥ ५८।।

पृष्ठत्त्रूर्यनादेन समुत्पाधैं(च्य)कुल्रायकम् ॥ ५९॥
वीक्षेरक्कुक्कुटं तज्ज्ञा जयाय जयसूचकम्।
कुक्षुटाभिमुखो भूत्वा यदि तिष्टति कुक्कुटः ॥ ११६०॥
न निस्सरति नीडाद्दां तिष्ट्रेप्रापि पराइ्कम्वः।
भवेट्स ङु़ुचितर्रीवो निर्दिंशेत्स पराभबम् ॥ ६? ॥
$-4-$ नः । ₹ $A$ सार्धाणि। ₹ $D$ ण्डी। $\gamma A$ र।५ $A$ खलमण्रिककी पुष्षै: फलैः। \& $A$ ता तथा $\cup A$ नन्ता। ८ $A D$ र। ९ $D$ हे। $D$ १० न्त्या। ११ $A$ कै:। १२ $D$ स्याः। ११ $A$ पररमार्जा। १४ D ग। १५ A घ। १६. A घस्तित।

भूमिं विलिख्य तिष्ठ्द्दा अंखिल्रानाह्वयन्ति(येत) वा। मदक्षिणमुपावृत्य निःसरन् विजयी भवेत् ॥ ६२॥ कुकुदे निर्गते नीडाद्वा(दा)ें कुर्यास्सुतेजिते। कमोऽडयं परतिपक्षेपपि शोषं कुर्वींत पूर्ववृ् ॥ ६३ ॥ योधयेत्पूर्ववत्तौ तु पूर्वनच जयाजयौ। हसनं खेलनं गीतं सर्व पूर्ववदाचरेत् ॥ ६४॥ युद्देरन्क्केन्दुकैः पुुष्पै: पाक्षणोर्युष्यमानयोः। हरिचन्दननीरैभ्व सिश्च्रेयुर्जल्रयन्त्रकैः ॥ ६५ ॥
 पराजितं जयोपेतो लल्गये दोण्णि वक्षसि॥ ६६॥
एकादश्स्तथा वारो नान्दीपुख इति स्मृतः। द्वादशःः कृत्तिकद्टार्यस्तन्राप्येवं विभूतयः॥ ६७॥ तत ऊर्ष्व न युद्धं स्यात्कुकुटानां कथश्नन। कुक्षुटानां विनोदोयं कथितः सोमभूभुजा॥ ६८।। शृद्नारवीररौद्राश्न कुता(करुणा)द्युतभयानकाः। बीभत्सहास्यसंयुक्ता रसाः स्युः कुक्कुटाहवे ॥ ६९॥ ऊँ कवाकुविनोदोडयं वर्णितः सोमभूभुजा।

इति कुक्कुटविवोदोः ॥ ง ॥
इदानीं कथ्यते कोडपि विनोदो ल्रावकाश्रयः ॥ ? १७०॥
कच्छेलः खोंरडीकभ्ष गोरञ्जो विगरेंस्तथा।
पांसुलुओंश्वे (लोवे)रसश्यैतःः षट् ्युर्लावकजातयः॥ ७१॥
कच्छेमण्डलसन्मूता कच्छेत्रे: परिकीर्तिताः।
बदंद्रूंगास्तु गृहोत्पन्नाः खारडीका मवन्ति ते॥ ७२॥
विन्द्ये सह्ये च सम्यूता कावकाः शोणमस्तकाः।
गेरझ्ञा इति विख्याता युद्धकर्मणि मध्यमाः ॥ ७३॥
 adds this' line। ८ D छे। $\varsigma \mathrm{D}$ का। १० D लः। ११ $\mathrm{A} D$ लो श्वेतस्ताश्र । १२ D छ। १३ $D$ छे। १४ $A$ द्वस्य्या। १५. $A$ न्ध्य। १६ $D$ गौ।

खारहीकेण संयुक्ता(क्ता) गेरज्ज्या जायते तु यः। विस(ग) ?ः स समाख्यातो मिभ्रजातिरसन्ततिः ॥ ७४ ॥
 अैंगोणमसत्ताः सनें लावकौः पार्ञु้(पांस) लाः मताः ॥ ७५ ॥
खाँरपांसुर्ययोगाच क्रावः समुपायते।
वेर्रसो नाम संजेंयेः पांसुल्रानामयं बर्री ॥ ७६ ॥
ससेेपापुत्तम: पोल्तः खारडीर्विगेरंस्तथा।
वेरसः पांसुरभैव मध्यमौ परिकीतिंतौं॥ ७७ ॥
पांगुलः पांतुरुनैनैव गुद्ध कर्तु भवेक्ष्रमः।
गेरंस्जी लाविका श्रेष्टा विगराणां मस्तातये ॥ ७८ ॥
युद्धकर्ममु गेखजः कातरः परिकीतितःः।
आणिनात्फाल्गुनं याबव् भमूयन्ते तु लावकाः ॥ ७९॥
तित्रपुणोदमे जाता अग्रजाः परिकीर्तिताः।
मघूकपपपप्पंते तु पाध्यात्या इति विभुतातः॥ १?८०॥
सस्मादाश्वयुजे तेषां यत्नं कुवींत सन्तेंः।

पজंपे विनिक्षिप्य पोषयेच भयत्नतः।
गोपूपूपिष्यंपुक्तं मत्यमांसं सुचृर्णितम् ॥ ८२ ॥


ताभिः सम्पोषेयह्धावीर्याबनाल्हर्देशजजकः।

त्रिकालं भोजयेदेतःः पानीयं पाययेदपपि।
करीषसार्घ(सान्द्र) बूनेंन मृत्तिकामिश्रितेन च ॥८५॥

[^64]पियङुणधन्यमिश्रेण तद्विहां पकल्पयेत्व।
पूर्वाहे चापराहे च किश्चिदातपगोचरे ॥ ८६॥
मध्याहे शीतले स्थाने स्थापयेत्ताः पयत्नतः।
गेरेग्जीसड़म्मेच्छोंश्थ सर्वे सुरतकांक्षिणः॥८७॥
भजैने बीर्यसम्पन्नाः पोष्याः खारडिका वैराः।
पुष्टसु तासु ल्रावीषु विवृते स्मरमन्द्रेशे ॥ ८८॥
गर्भाइाये समुच्छूने मुदुस्पर्शे ब्यवापॅयेत्।

न लगेद्दीर्यतो यस्माच्तम्मात्काले व्यवापयेत्।
वंशकाग्रश्राकाभिस्तार्ञुददेगे परान्विताः (ताम्)॥ ॥१९०॥
ऊर्व्व(घ्वं)वस्त्रेण सन्द्द्धीं मघये कम्रा(म्रां) विभाजिताः (ताम्)।
पार्विद्व(द्वा)रेद्वयोपेता(तां) मध्यद्वारसमन्विताः (ताम्) ॥९९ ॥
अन्तर्जलंलं(जालीं) विधायास्यां दग्पती विनिवेशेयेच् ।
एकस्मिन् कोष्टके ळावीमन्यस्मिन् ल्रानकं क्षिपेत् ॥९२॥
रते़"(छ) $)$ मेल्रयेत्तौ तु द्वारमुद्दाध्य मध्यमम् ।
सम्भोगे विनिवृचे च पूर्वचत्पझ्जरे क्षिपेत् ॥९३॥
अन्येद्युः भसवे पाप्ते लेंघ्यां जाल्यां विनिक्षिपेने ।
गण्डकानि (कान्नि) स्षिप्द्वारि पार्वंद्दारसमन्वितुम्यू (न्)।९४॥
गण्डकाम्यन्तरे लावी पविश्याण्डं पसूयते।
एकान्तरे दिने भाप्ते लावी सूते तथाण्डकम् ॥९५॥
एवं ऋमेण सा सूते बहून्यण्डानि ल्राविका।
पश्याच्छाद्य पक्षाभ्यां विवर्सचिच्चुकर्सला॥९६॥
त्रिसप्तवासराण्येवं रक्षैल्येड्डन्यह्नर्निशम्।
ततश्थाण्डानि निर्भिं्य निःसरन्ति च पिल्टिकाः ॥९७॥
१ $A$ गो। २ $A$ श्वष्षस्त। ३ $A$ जान। $४ A$ च। ५ $A$ १। ६ these two lines are omit-
 ल. दूल्यां। १३ D तम्। १४ A संशि। १५ A न्य।

तदानीमेव धावान्ति मान्रा सह् बुसुक्षिताः।
ततः पुनः क्षिपेज्जाल्यामेव वा सह पिल्धकान् ॥ ९ऽ ॥।
वैंमिकीय(पकीटा) स्समादाय ग्रासार्थ तत्र निक्षेपेत्।
ततः क्रमात्पवर्त(䎹न्ते स्रीपुंसाकत्यल्रक्षिताः॥९९॥
ऊर्च(घण्व)मासदूयाद्वयक्ति यान्ति पिच्छचविशेपतः।
सितासिताम्यां राजिम्याम्नेपेतः पिच्छंक रूर्जः (चः)॥ १२० ॥
बिभ्राणस्ते पुमांसः स्युस्ताम्रवर्णंस्तु योषितः।
त्रिचतुर्मासंकादूधंध्ध युध्यन्ते ते परस्परम् ॥? ॥
पृथक् पृथक् पकर्तियाः पজ्जेरु विचक्षणैः।
ततः संवृ्सरादूर्ण्व युद्धयोग्या भवन्ति ते ॥ २ ॥
अन्योडन्यं न सहन्ते ते दप्पंक्रोधसमन्विताः।
ततः श्रमं कारयेत लावकान्युद्धसिद्धये।। ३॥
लारीं पज्ञरके कृत्वा दर्शयेयेक्ठावकस्य ताम् ।
आकृष्य पझ्ञरांब्धाभं निक्षिपेत्तमवान्तरे (वस्तरे)॥ ४॥
वेंप्रीमिमेम्कुक्राकारै निं(रोने) मिंते कल
अधस्ताच तथा चान्यं ल्रावकं रक्षयेद्युधः ॥ ५।।
दर्शयेत्तस्य कोपार्थ ल्रावकं दर्पक्रूजितम्।
वि(पि)धायु योधयेतन्तु चस्त्रवेणया तु लावकम् ॥ ६।।
अंवस्तरे स्थितं लावं वस्त्रेणाच्छाद्य शिक्षकः।
लावर्कीं धारणींरज्वा ल्रम्बितों दी्रीयेट्पुरः ॥ ७॥
धैवयेत्षें(तां) शनैस्तन्ज्ञाँ लाबकं चैनानुधावयेत्।
उरिक्षपेच तथा चों्ण्ं पक्षयोर्दार्ज्यसिद्धये ॥८॥
पोषयेच तथा लावं पोषितौ पितरौौ यथा।
पुष्टं जितश्रमं शूरं योधयेच्रतियोधिना॥९॥
 < $D$ पीद्यन्ध। $९ A$ रांड्रा। $9 \circ D$ drops these lines। ११ $D$ ये। १२ $D$ वान्त। १३ $A$ की। १४ $D$ णीँ। १५ $A$ ता। १६ $A$ यन्पु। १७ $A$ श्रा।१८ दुज्ञो। १९ $A$ वा।

धार्तीफलसमाकारं मसकं स्थूलक्नन्वरम्।

₹व(ख) राल्पविच्छसंयुक्तं स्यूलों हृत्तजन्द्कम्।
विशालाश्विनलं दींघंचरणाडुबिसन्ततिंम् ॥ १? ॥
पुथाशिकंक महाकायं गुद्दकर्मिचिशायद्यम्।
ज्यैष्विकं तं भकुर्वींत लावकं बरलक्षणम् ॥ १२ ॥
अन्न्ज्येंट्टि भक्कृवींत तनो न्यूनं च ल्राबकम्।
ततोडपि गुणतो हीनें विद्धीती(ता)य्रयोषिनम् ॥ १३ ॥
माग्राशतेन विंगेने पूर्यंते तोयभारया।
ताबत्पां भक्कृषोंत सा नाडी कथिता चुषैःः॥ १४॥.
एनiं च योधयेन्नडीमेकां विश्रामयेत्तथा।
तिशामनाडीँ: सन्त्र्यंज्य योषंपेंप्पश्ननाडिकीःः॥ १५॥
एवं च योधयेट्स्त नव चैब यथाक्रमम्।
हीनं मधं तथा ज्येष्टं ळावैकं धरणीपतिः ॥ ई६॥
वितस्स्युस्से धसंयुक्तं हस्तित्रियविस्तृत्व ।

गृत्ताकारं तथादाय भूतले खलकाछति।
अक्साड̈" नाम तज्जेयंयं लाबौ तर तु योधयेत्व ॥३८॥
खारडीं खारडीकेन विगरं विगरेण च।
चे(दे) रसश्ने(सेंवे)रसेनैव कचहलं कचछलेन च ॥ १९॥ ॥
भागेव ल्गायुद्धार्थ योधयेद्ययोधिनम्।


नस्य चैद्युध्ये ल लावो नबनाडीकृतावधिं $॥: २ ? ॥$

 १६ D त्पश्रेत। १७ D बरुवान् दर्पतः स्वयम् । १८ D धिः।

नवनाऊयन्तरे लावो विजयेत परं यदि।
विझोषेण जयस्तस्य तस्यैवावस्तरो चलः ॥ २२॥
नवनाडीकृां सङ्स्त्यां पूरयेद्यदि लावकः। तस्यैब विजयो क्ञेयो येनावस्तर उचिछ्खितः ॥ २३ ॥
त(ड)चिछ्बतावस्तरस्यैव लावो यदि पेलायते।
नवनाङ्यन्तरे त्स्मात्तदन्गो जयमाप्तुयाव ॥ २४॥
अवस्तरं च गृह्माति कृतं च पर्णमश्रुते।
साम्ये पणो न लग्येत समयाद्वा स लभ्यते॥२३॥
ततः पवर्तेते(येद्) युद्द्ं लावकानां नरेश्वरः।
युध्यमानास्ततो लववाश्व₹च्चा चर्वन्ति मस्तकम् ॥२६॥
कृकाटिकां विधृत्वाडथ चत्वारो(व्वरयो) चᄃ्लुत्य पक्षकैः।
पहरान्ति मुहुः धादैँद्र्रमन्ति च विमुक्तये ॥ २७॥
ग्री शैप्रुचंछ समुत्वाद्य(घ्य) चञ्च्चा भिन्दन्ति कन्धराम्। सन्द्रावत्तथा नास्सं द्यां निश्नन्ति पक्षकैः ॥ २८॥
रक्ताक्तशिरस: केचिद्भिन्नर्रीवा₹तथापरे।
पिचैछैर्वियोजिता: केशिक्केचिह्डोहितराँ्रकाः ॥ २९॥
उत्वातनखराः केचित्केचित्पाटितनष्ष्मकाः।
उत्प(त्स)न्नचश्नवः केचित्केचिदुद्वान्तरोणितःः ॥ १२३०॥
पुरः भसर्पिण: केचित्केचित्स्प्रुरपसर्पिणः।
आक्रान्तकन्पराः केचित् केचिदुर्न्नमिताननाः ॥ ३१॥
स्स्ताड्गनः स्र्त्तपक्षाश्र स्रस्तग्रीवा विलोचनाः।

धैर्यमालम्ब्य तिष्टन्ति ब्यादायास्यं च (श्व) सन्ति च।
तथाव्यमर्षा गुः्यन्बो गाःदअभ्यघिक मनः ॥ ३३ ॥
 < A नमदा।

| भागवस्थामतिक्रम्य व्वैरितं भह्रान्ति ये। <br>  |
| :---: |
| लाविका ये न बीक्ष्यें(क्ष)न्ते ये च सड्लेगचिताड्लकाः। पल्रायनपरा ज्ञेया लावकास्ते विचक्षणैँः ॥ ३५॥ |
| एवंविधान्परिज्ञाय पलायनपरायणान्। अन्यंघ्युद्ध समामन्न्य घुद्धादेनान्निवारयेत्॥ ३६॥ |
| एकन्य चन्च्चां भग्नायां साम्यं कुर्याह्दयोरपि। अक्षमत्वेन वा साम्यं दूयोः कुर्यान्महीपतिः ॥ ३७॥ |
| शूरस्य त्विजयं दघ्याद्युद्रुतस्य पराजयम्। इति ल्यावकयुद्धेडस्मिन् समयः परिकीर्तितः॥ ३८ ॥ |
| इति अवकयुद्ध: (द्यम) \\| < |

इदानीं मेषयुर्द्धाग्य विनोदः परिकीत्र्येते।
मेषास्तु त्रिविधा ज्ञेयाश्योलिका जలिलास्तथा॥ ३९॥
झोणवर्णांस्तथा चान्ये सम्भवन्ति महीतले।
भ्रुवौ पादाश्थ जठरं पुच्छमास्यं श्रुतिदूयम् ॥ १२४०॥
इति यस्य भवेक्कृषणं चोलिकः स उदाहृतः।

रोमाणि स्थूळदीर्घाणि तेषां कण्ठे स्तनें तथा।
येन केनापि वर्णेन यस्योर्णा सर्वगात्रजा ॥४२॥
मृदुला गु|्फिता क्षक्ष्षणा जटिलंः स पकीरितेतः।

हस्वाणि स्थूलरोणाणि सर्वाद्गीणानि सस्य तु।
ळोहितो यश्न वर्णेन शोणः स परिकीरितितः ॥ \&\&\& ॥
विभक्ताड़ोडस्थिसारश्र शूसश्यक्षैश्र(त) तुण्डकः ।




पुचछेन मुकुलावर्तः सः श्रुभो लक्षणान्वितः ॥
पराङ्मुखो य उत्पन्नो युद्धे न स पराजितः ॥ ४६॥
कष्णमस्तकमेषोडपि शूरः स्याददेति निश्वितम् ।
तेषां तुँ पोषणं कार्य सूपैकैस्षणैकैरपि ॥ ४७ ॥
तैल्रक्तया कुसरंरा दूर्वावेण्या तथार्द्रया।
सैन्धवं घृतसंयुक्तं सपमेऽहानि दापयेत्त्र ४८ ॥
दातव्यं पोषणार्थ तु तेन रोडो बल्री भवेत्।
पूर्वा्हे चापराहे च अ्रैंममेव(येच) शॉनैः शैनःः॥ ४९॥
निवर्त्य पाययेत्रोयं तेन चाप्यायितो भवेत्।

मुद्रिक्रा(कां)बन्धनार्थ हि तचैव विनिवेवेशयेत्।
श्यृड्गद्ययेऽपि बध्नीयात् मटकद्वितये :्रुवम् ॥५?॥
तिमिरे स्थापयेन्मेषं छग्रुनं चापि भोजयेत्।
आदित्यनारे युद्वार्थ कारयेब्वघुमोजनम् ॥ ५२॥
मदार्थ पाययेन्मद्यं व्योषं वा भूर्ण(ज) पर्णकम्।
ऋोधार्थ निक्षिप्वद्वे तेन युध्येत निष्टुर्ट् ॥५३॥
योधयेच ततो मेषाकन्योन्यं घोरघटृनैंः।
ततोडपसृत्य सर्पन्तौ कुळन्तौ रीर्षताडनम् ॥ ५४॥
कुकारीमांसखण्डानि पातयन्तौ महीतले।
युष्येते मेषकौं किश्चिपद्र्त्र्यातिदूरकम् ॥५५।।
केंचे(काश्चि)च्छी प्रमहारांथ कुर्वैन्तौ शतस छ्वै्यया।
उन्नयुन्वतितं योक्ता मेंग्रवर्स तरो नमेत् ॥ ५६।।
वपल्रायितस्तु यो मेषो न स शक्यः पयोजितुम्।
पणपूर्वं नियोद्धघास्ते ध्चजहेतोर्नियोधनम् ॥५७॥

 ${ }^{9} \% \mathrm{D}$ adds the ese tro lines.

पल्रायेति ततो मेषे पणो ग्राघ्यो यथोदितः। एषं मेषविशेषाणां विनोदः कथितो भृशम्॥ ५८॥
कथ्यते सोमभूपेन विनोदो महिषाश्रयः। मूल्रोकमघ्धदेवेन कल्रासर्वस्ववोदिना॥ ५९॥

इति मेषविनेदःः॥ ॥ ॥
इदानीं कथ्यते कोऽपि विनोदो महिषाश्रयः।
वैदर्भा(ः) कारहाटँใथ जाल्रँघन्रसमुन्नवाः ॥ १२६०॥
सौराष्म्रध्यदेशा(इया)थ्य महिषा युद्धवेदिनः। स्शूल्कस्धा मह।काया विशालोरस्थलास्तथा।। ६? ।।
कुब्जपौल(र)सत्यॅयादाश्य लाक्षापिङ्ग•लचक्षुपः।
हीनाः पश्भिमभागेषु स्रुग्रपष्ठाः समोदराःः ॥ ६२ ॥
अस्र्त्तमेढ्रकाध्यैव हस्ववर्कविषाणकाः।

ईंद्या महिषा क्षेया पशस्ता युद्धकर्मणि।
बालान्पियङ्गुपिष्टेन क्षीरमिश्रेण पोषयेत् ॥ ६४ ॥
दध्रा समाषचूर्णेन बृंहयेत्तान् पयत्नतः ।
ऊंशंध्ध संबत्सरात्तेषां नासावेधं समाचरेत् ॥ ६५।।
नासायां निक्षिपेट्रज्जुं दढां धारणहेतवे।
पिण्याकःः पू (कपू )र्णकुल्मपौर्विददल़्रै्यणकस्य च ॥ ६६॥
कूराराभि"ः सतैलैलाभिस्तैकैल़लणसंयुतैः।

जलावगाहैनैस्तेषां तुष्टिं पुर्टिं च कारयेत्।
वर्षाणां पश्चकानूर्ध्व दर्पचन्तो बल्रान्वितःः ॥ ६८॥
महाकाया त्रिभक्ताड्गा युद्धयोग्या भचन्ति ते।
महिषीवृद्दमध्यस्थौं कर्दमालित्तगान्रकौौ ॥६९॥
 ९ $\bar{D}$ श्र। १० $A$ कः। ११ $A$ भि।

निम्बप习कृतां मालंं धारयन्तावुरः्यले ॥
विमुक्तनासिकाबन्धौ तुं(शू )लिकामोतथश्टढ्गकौ॥ १२७०॥
गोपानां करतालैख्न सिंहनदेदे: पहर्षितौ।
ऊध्वमुनिक्ष्रिय्य बद्नं वीक्षमाणौत परस्परम् ॥७? ॥
कुअराविव दुर्घौष्षो महिषौ" योधयेन्नृप्ँ:।
पहरन्नौौ विषाणाप्रैः कोप̆न्म्मीलितमस्तकौ॥ ७२ ॥
नर्दन्तारि(व)वसर्पन्तौ भूतलन्यस्तजानुकौ।
उतिक्ष्तपुच्छकौ क्रुद्धौ श्वसन्तौ वान्तफेनकौ॥ ७३ ॥
कीनानस(नांश) लिप्रसर्वाड़ी क्रोधसंरक्तरल्रोचनौ।
तनैंकः पीड्यमानस्तु महिषेण बल्रीयसा ॥ ७४ ॥
शृड्गनग्र्रदारित干कन्धे: भैरिभेंः पपैप्रायते।
पाश्धात्यभागं शृङ्नभ्यां धारयन्ननुधावति ॥ ७५॥
सम्भाप्तविजयः कोधाव(द)ली पेक्षकनाशनैः।
विनोदो महिषस्यैंचं कथितः सोमभूभुजा॥ ७६॥
इति महिषविनोदःः॥ १०॥
पारोंवतविनोदई्य वर्णनं क्रियतेऽधुना।
सिन्धुदेदो विझोषेण ब्राह्मणीः: क्षत्रिया विशः ॥ ७७॥
पैरापताः भजायन्ते शबद्राः स्युर्यंन्र कुत्र्चित्।
सशिखा पादपिच्छाढ्योंध्रिरकणनशाल्रिन:॥ ७८॥
ज्ञेयास्ते ब्राह्मणा जात्या पवित्राः :्रुभद्रानाः।
पादपिचछैः समायुक्ताः रैश्वन्कणनकोविदाः ॥ ७९॥
पारापताः शिखाहीनाः क्षेया क्षत्रियजातयः।
अल्पक्रणसमायुक्ताः पादपिच्छविवर्जिताः॥ १२८०॥
पारंपतास्तु विलिखा विज्ञेया वैरयजातयः।
श्वेताः कुणास्तथा सोणाः पीताश्न हरितास्तथा ॥ ८? ॥

[^65]कर्बुराः पाटॠाश्चित्रा भवन्न्येतासु जातिषु।
हरिताड्गण नीलकणठी: कृष्णराजिकपक्षकाः ॥ ८२ ॥
रक्षलोचनपादाश्थ शूद्रोः पारापतास्तथा।
देवालये तथा सौधे शैलाग्रे च बसन्ति ते ॥ ८३॥
न पोष्या ध्वनिहीनत्वाच्छूद्रदंः पारापताधमाः।
चण्डालन्त्यजजातीयाः कपोता विविधा पुनः ॥ ८४॥
न स्पृशया नैव सम्पोष्या गृहस्थेन कदाचन।
पमादाद्यस्य गेहान्तः पविष्टार्थेच्ट्व कवोतकेकाः ॥८५॥
भायश्वित्तं पकुर्वींत वेदोन्त्रािधिना बुघः।
व्रह्मणाः क्षत्रियाथैभे पशस्ता राजमन्द्रे ॥८६॥
पौषणणीया: भयत्नेन यवगोध्यूतण्डुलैः।
अन्यैरपि तथा धान्यैः शुक्क्रिंदेंर्रथापि वा॥ ८७॥
पानीयपूरितं पश्धात्पानार्थ स्थापयेद्बुघः।
सौौर्णे राजते वापि पअंजे दारुनिर्मिते ॥ ८८॥
स्थापयेद्म्पती राजा सहृगौ वर्णरुपतः।
पतित्रता भवन्न्येताः पारापतकुल्राङ्नन्नाः ॥ ८९ ॥
पारापतथ ख्वगृहं पवेशायति नेतरूं
गलध्रूर्णितनादेन फ्रुद्धंद्रुतगलेन च ॥ १२९०॥
भसारितेन पुच्छेन प्रियां दृष्दा भनृत्यति।
चुम्बति ${ }^{98}$ भेयसीं परित्या परिवृत्य मुहुर्मुहुः ॥९१॥
सङ्जमं च करोत्येष वारं वारं पुदान्वितः।
रैंक्षते(न्तौ) चाण्डके स्रेहात् यामं यामं पृथक् पृथक् ॥९२॥
शावकान् पाल्यन्तौ तौ कण्ठस्थाहारदानतः।
पारापतं तथाभूतं शिाक्षितं कमशः पथि ॥ ९३ ॥

[^66]तमेकं पঞ्जरे कत्वा नीत्वा दूरं समुस्स्टजेत्।
लेखपनं समासंज्य कण्डे तं मोचयेन्नरः॥९४॥
त्रिंसद्योजनपर्यन्तमहा याति स्परन् प्रियम् ।
पवित्रा दर्शेनीयाथ्य राजकार्योपयोंगिनः ॥९५॥
अत एव महीपालैः संग्रा्यास्ते विशेषतः।
रतिकालेडीि ते धार्या रागवर्धनहेतनें ॥९६॥
गलघृर्णितनादेन हर्षमूत्पाद्यन्ति हि।
पारापतविनोद्बोयं धैंमकर्मार्यसिद्धये॥९७॥
इति पारापतविनोदः ॥ १ ? ॥
इदानीं कीर्त्येते सद्योविनोदः सरमाणुवः।

जैगर्ता दुगघवाटाश्न तथा कर्णाटदेशार्जा:।
आंन्ध्रद्रद्रसमुत्पन्नास्तथा च्य(च)वनवासजाः ॥९९॥
वैदर्भास्तालनीराश्य तापीतटसमुद्भवाः।
राष्ट्रेण्वेतुष सझ्जाताः शौर्यीवर्यबल्वान्विताः ॥ १३००॥
सुर्तुरावा: सारमेयीः स्युर्नानावर्वगुणान्विताः।
अभीरींस्तनुरोमाणः सेन्दुणाश्व तनुत्वचः ॥ १ ॥
कह्लेरी: स्वच्छरोमाणँः पर्यन्बास्तनुपुच्छका:।
जैभर्तांस्तु महाकायाः दुग्धवाटाः कराएँन्काः ॥ २ ॥
कर्णाटदेश्यस्मूतःः क्रुजजकेशाश्च कुक्कुराः।
आन्धद्रद्शसमुत्पन्नः स्वल्पकाया मह्राबल्राः ॥ ३।।
रोमशौं बनवासाः स्युवैंदर्भा रग्यमूत्तयः।
₹ना(ता)लनीरसमुत्पन्नः कान्तिमन्तोडल्परोमकाः ॥ ४ ॥
तापीतटसमुत्पन्नाः श्रुनकाः कोमल्राड्रकाः।
पाण्डुराः शोणवर्णाथ्य पीतश्वेताश्न कर्बुराः ॥५।।

[^67]धूम्रा््गःः पाटलग्रैव तथा मेचकराजिकाः।
भूनेन्रतुण्डधवलाः स(श)बलाः कुण्णरोहिताः ॥ ६ ॥
श्वेतबिन्दुभिराकीर्णा नानावर्णांस्तापरे।
ऊध्वंकर्णा: श्किष्टक्रण्णासा(सत)थापतितकर्णकाः ॥७॥
तथा स्रस्तैकक्णीश्व सारमेया भवन्ति ते।
शिरसि श्वेतकेशाश्य पुच्छाग्रे चैच्न पाण्डुराः ॥ $\subset \|$
ध्रुवार्वर्तिर्विद्रीनाश्य न ग्राह्याः क्षुक्राधमाः।
रसोनबीजसड्काइदेंस्ट्रहुद्धरविराजिताः ॥९॥
चूतपह्धवसंड्बागरारसारध्जिताननाः।
बांक्षारससमच्छायस्थूल्रोंत्तुङ्गविलोचनाः ॥ १३?०॥
पतितभ्पूयुग̋स्थूलमूर्धानो जठराननाः।
सज्जपत्रसमाकारा(:) कर्णोपन्ते" ध्रुवान्वितोः ॥ ११ ॥
स्थू छदीर्घनखग्रीवाः सुस्थीविस्त्तार्णवक्षसः।
तनुवर्तुलमध्याश्न विशालंग्श(स)फल्स्थलाः ॥ १२ ॥

खर्जूरबीजस
हरिणद्धे्स्समाकाराः पृष्ठपतनुपुच्छकाः।
कर्कास्पर्शरोमाणः श्लक्ष्णविग्रहकान्तयः ॥ १४॥
क्रोधशक्तिसमोपेताः भशासताः सरमासुताः।
एवंविधगुणोपेताः राक्तिमेन्तो महाबळाः ॥ १५॥

दीर्घनिर्मे|सवदनाः कैंश्रासाल्पभोजना: ॥ १६॥
जिलि(ड्डि) णीपन्तस
शापृष्टसद्द्क्प्ठःः कन्दुकांकारमस्तकाः ॥ १७ ॥
१ $A$ स्ये। २ $A$ घव। ३ $A$ शाः । $\gamma l$ निःकाशा। ५ $D$ सर्जपत्र। \& $A$ लास्तु। $A$ ग़ा। $\ell \mathrm{A}$ न्त। s A ता। १०० A स्त। 99 D लाः। १२ A सड। १₹ D रान्पृ। १४ A द्रक्सनाक्करत्रष्टा। १५ $A$ व। १६ $A$ श्च। १७ $D$ लब़ु। १८ $D$ कृ। १९ $D$ जं।

पिप्पिल्रीमध्यमध्याश्न पृथयवः समजाब्ट्विकाः। गोधूमसूक्ष्मनरवर्शःस्तुण्डीफलतल्यास्तथा॥१८॥
ऊर्ध्वसंलग्नवक्षाश्य तनुत्वक्स्स्क्ष्मरोमकाः। लतालल्रितपुच्छाश्र पूर्वापरसुशोमिताः ॥ १९॥


हन्तुमेताः पयोक्तव्यास्त्वरिताः क्रुक्कुराङ्नन्नाः।
गोष्या मांसैवैसैसेम्म(साभ)क्तर्निंशि क्षीरेण तर्पितीँ: ॥ २१॥ ॥
भसूता मण्डपानेन दुग्घेनैव हि बालर्राः।
नीडस्थितन्वेंनस्थानौन् शशान् हन्तुं विनोदवान् ॥ २२ ॥
सारमेयीद्वयं मुश्चेत् पणपूं्व महीपतिः।

शूनीम्यां चुगपद्ग्राहे भवेत्साम्यं दूयोरपि।
सूकरस्य बहून्मुश्वेत्सारमेयान म्द्राबल्रान्॥ २४॥
तेषु परोधिनं क्रोडँमूंध्वकेशं रुषान्वितम्।
सङ्कोचितसमसताड्ं वमन्तं फेनपिण्डकम् ॥२५॥

तो मर्रैम्भद्धनाराचैर्निंितैस्तं पवेश(घ)येत् ॥ २६ ॥
ततः श्वृनः भगृह्नन्ति सकन्धे कण्डे च कर्णयोः ॥
पौँश्थात्यसकिभभागेषु दृ(द)शान्तः ः खद्यन्ति ते॥ २७॥
तत: किलकिलानादं कुर्वन्माणैर्वियुज्यते।
सारमेयविनोदोोऽ्यं कथितः सोमभृभुजा ॥ २८॥
इति सारमेयविनोदःः ॥ १२ ॥

 9४ $A$ उमूर्ध । १५ $A$ घ। \& $A$ नं। १७ $A$ प। १८ $A$ हान्तः।

सघ्यः इयेनविनोदो।ऽयं कथ्यते कौतुकावृः।
शालिंवा जावडा(ला) लङ्चु(गः) भाजिको लड्गणंश्तथा।। २९ ॥
संश्वाणा बेसरा गृध्रास्तथा यें(ज)वलकाणि(त्दि)काः।
चुण्डी यावावहाः इयेनाः इयेनानां जातयस्त्विवाः ॥ १३३०॥
विनोदेषुँ पयुझ्जन्ते ततोडन्ये जातिमान्रकाः।

अजैडेति च विख्याता इयेनयोषों बृहद्यदः।
इयेगैजातिषु विख्याता विनोदेष्चेजडा वरा ॥ ३२ ॥
कोणाँा ख्वल्पकायत्वादधमा लंधुमारकैः।
नवा इत्यभिधीयन्ते पथमे बत्सरे मताः॥ ३३॥

वर्षासु पुचंछ मुश्वन्ति नवं शरदि बिभ्रति॥ ३४॥
प्रतिवर्ष मवत्येंनं बहिनो वेगसंयुताः।

करैर्जालैश्न पाइैस्य चिकलेलैपैश्न युक्तितः।
सश्वाणा वेसेंरा ग्राह्या नीडस्थाश्च करग्रेंःः॥ ३६ ॥
अजातपक्षकाः शावा अल्रेंज्ञ इति स्मृताः।
सार्घहस्तसुविस्तीर्ण:(णं) ह्तत्र्र्यमन्व्वितम् ॥३७॥
चतुर्भिरह्नुल्लै:(ल) स्थूलैः सार्धहस्तभमाणकैः।
दण्डैर्विधारितं कृत्वा जालं भूमौ निवेशयेत् ॥ ३८॥
जालकात्परतो बद्धाः स्थापनीयाः कपेतकाः।

चतुर्भिरद्नुलैः:(ल) स्यूलै: सार्धट्र्त्तभाणकैः।
पहरन् बध्यते इयेनो जालेन परिगुम्फितः॥ १३४०॥
१ D लिवी। ₹ D णा। ₹ D च जय F चमल। ४ F रुच्चेण्डी कायाश्वहाः हावाः A रुवेण्डीबहावा। $५ D$ घूप। \& $D$ द्रोणि $A$ दोण। ७ $A$ ताः। ८ $A$ काः। ९ $D$ जाण्डे । $9 \circ A$ धा। ११ $A$ bas ३येनजातिषु विल्यातः पुमानलपशरीरकः before this line । १२ $A$ दोण्व। 13 $D$ वाण
 २० D आ३ २१ D राप्राद्कापि। २२ A तः।

कमोज्जालं विधायादौं चतुरस्रं समायतम्। आवादमस्तकोल्सेधं हरित्पद्ध वनेप्टितम् H 8\% ॥
वध्रं दण्डं तथालग्र्ब्य कण्ठेनावभुजेन वा।

कण्ठे गृद्रीत्वा कर्षंत्तं खादन्त्ं बद्धपक्षिंणम्। शीश्रं पारैनिमिमुश्चेत यथा भार्णैन मुच्यते ॥ ४३ ॥
अश्वत्थदुग्धमादाय शंनैमैद्दूम्यिना पचेता।
यावचिकणतां याति किश्चित्तैलेन मर्दयेत् ॥ ४४॥
बद्दगष्टिस्तु(न्नु) चिक्केन हस्तमान्राल्भॅ(म्य)लेपयेत्। बद्धन्य पैक्षिणः पार्ब्वे समन्ताचां प्ररोपयेत्व ॥ ४५।।
पतन्तं सहसा इयेनं पक्षिणं भोक्रमुद्यतम्।
यष्टयन्ता निबध्नन्ति चिकल़िप्रःः समन्तृःः॥.8६॥
तैलेन भस्मना चिकं ₹फोटयेतेप्पक्षिपिच्छगम्।
एवं धृतांस्तु तान् इयेनान्स्यूत्(सम) पक्षप्रुटांस्ततः $11.8 ७ ॥$
तनुबेन्धि(च्ध) अं(द्ध) पादान् हस्तमारोप्य यत्नतः।
तन्मुखं मांसखण्डेन सपृष्टें तमक्षयेय्यथा॥ ४८॥
वारं वारं स्पृरोद्धर्तैंस्तस्य च्रासनिवृच्तये।
जागंरं कारयेच्छचेनं राचौ स्थैयोप्पप्तये ॥ ४९ ॥
ततर्ज्येह्ये व्यतीतेत तु सायंसंन्ध्यासमागमे।
तह्मूके खवयं स्थित्वां मनागुद्धाटयेद्दृरौ॥ ॥३३००।
धारकें तंरूमूलंल्थे सिद्धचत्येषां समुप्शवः।
समुस्ल्वैंस्य संसिद्धौौ कुर्याद्ध(द) मिविकासनम् ॥५१॥
शैंट्कान् भक्षयेत्तांस्तु पोषणार्थ च धाऱकः।
भमाणेन परं दघ्याद्यथा क्षुर्ध्रते भृश्रम् ॥ ५२ ॥

[^68]ग्रासगृच्रुर्यदा इयेनस्तदा हसतान्तरं नयेत् । दर्शनात्कलविड़ेंस्य भलों़्य च शैनैः शैनैः ॥ ५३।। कुर्यास्स्यं(स्ठ) वर्तुलं श्लक्ष्ष्णं दोरं हस्तपमाणकम् ।. एकतो मुट्रिकायुक्तमन्यतो वध्रसंगुतम् ॥ ५४॥ ॥
तैंन्मुद्रिकामध्यगतां रज्जुं दीर्घो भकलपयेत्।
तदन्त्तं धारको घत्ते रिक्षेकश्र तथा परम् ॥ ५५।।
एहीति घचनिमानूय चटकं दर्शयेत्पुरः।

आह्वाने(नं) शिक्षिते इयेने दोरकं प्रतिमोचयेत्।
विमुक्तदोरकं इयेनं समोंद्वानसुझिंक्षितम् ॥५७॥
चटकं पोतनयनमुरिक्षमं गगनान्तरम् 1
निह्न्तुं मोचयेचछचेनं गुस्टिमध्ये व्यवस्थितम् ॥ ५८।।
मुप्टिनिर्गमससिद्धं तं ₹धूलॉंपेक्षेष्ड योजयेत्।
बृहत्कायांस्तथा इयेनान्विना सुष्टीचें(ृथा) तु शिक्षयेत् ॥५९॥
सेंबा(श्वा)णं वेसरं चैव तथा रगणजातिकम् ।
शिक्षयेन्मुष्टियोगेन तदन्यान्मुष्टिंना विना ॥ १३६०॥
विभनाविष्टें(यष्टि) विना सुप्टथा शिक्ष्या जल्रव(वल)कट्टिकाः।

जालिवं जावलं लैग्रं शिक्षयेद्वचनकमात्।
वायसं करसंलग्रं दर्शयिय्वा समाह्नयेप् ॥ ६२॥
अस्बर्रोदागते ईयेनें कांक यत्नेन बश्रयेत्।
वश्चिते वायसे इयेनेः प्रुर्गच्छति वेगवन्.।। ६३ ॥
शिक्षयेन्च भदर्यैंनमेहीति वचसात्वयें।
बहुुो। वल्चितं इयेनं वायसेनैव तर्पयेत् ॥ ६४॥

[^69]कङ्ङादिषु विहड्डेषु नमझत्तेलविह्हारिषु।
मारणं शिक्षयेदेत्तान् बलिब्ठन्म शालिबारे(दि)कान् ॥ ६५ ॥
विनोददिवसाँचपूंवर्वम्धमोजननागरौ ( जागरे)।
कारयेचिँ्छक्षितान् इयेनान् कोपूस्यस्पार्ध(₹पर्द्धाधि)द्धद्ये।। ६६॥
मांसभोजनवेल्रायां गिलितं पुच्छँमुद्निर्रन्।
श्वेस्तने क्षुधितो। ज्ञेंयंस्ततो मुग्चेत्तुप्तु पक्षिष्डु। ६७।।
वृष्शच चहं समार्ब धारकैः इयेनपाण्णिभिः।



बल्वजस्तन्वंसस्कीर्णां बहुपक्षिभिराश्रिताम् ।


उड्डीनेषु विहड्डेष्पु मोचये चैच्छचेनकं नृपः॥ ७?॥
कपिझ्ञले लु लोबेपु वर्तकातित्चिरीष्वापि।
तथा तृषणणमयू̀ेषु टिट्टिभादिधु पक्षिष्डु ॥ ७२।।
वेसरौं1ौ्ध(राँद्ध) गडान् इयेनान पक्षिष्णेतेतु मोचयेत्।

शरोषु सृंध्रजातीयान् क्रोंद्वि(पाजि)कानेणशावकें।
मोचयेद्धककाकेषु तथा जवल्रक्टर्टिमां(का)न् ॥ ७४॥
बकेषु चक्रवाकेषु तथा तृँणमयूरके।


[^70]बेसरो रैंगणान्हैंन्ति सेश्वाणा सुप्टिशक्तितः ।
क्जिम्वरस्थान् खगान हन्तुं पभवन्ति स्ववेगःः॥ ७६ ॥
कङ्ञादीनपि दूरस्थानलेपि द्टरणगोचरान्।
उव्वपक्षवलसामथ्यांद्वर्तु श्रालिचा(वः) क्षमः॥ ७७॥


अस्बेशेंीं दूरस्यान्वपष्ष्वहमाश्रितः।
एवं इपेनविनोदोइडं कं अैितः सोमभूयुजा॥ ७९॥
अुख्वः सक(क्क)तबिश्थेन सोमेश्थरमहीपुजा।
उदितः सोमयूवेन विनोदःः इयेनसम्पवः ॥ १३८०॥
इति इयेनविनेदःः || १३ ॥
अग्रे मत्स्यविनोदोड्यं कीत्युतेते राजवध्धुभःः।
मत्स्यःः स्पुबहुजातीया गणनागेचरा न ते ॥ ध? ॥
तथापि कियतो अध्ष्ये विनोदेप्पवयोगिनः।

पस्येकें ते द्विषा पेत्ताः स्यूहम्दृ्ष्पविभिदेदतः।


केचित्मपद्रसम्यूतः केचिन्नुच्रदा अपि ॥८४॥
तेषां नामानि वक्ष्यामि सङ्ब्वेपण निबोघत।



9 AF वंश। २ AF ग। ₹ A च। $\gamma \mathrm{D}$ संवा। ५ A मिंष्टि। \& D adds this line। $\bullet \mathrm{D}$ न्पक्षिणोगोचरांस्तथा। ८ D adds this line 1 \& A only has this lins 1 90 D 唃। ११ $D$ लान्ध। १२ $A$ नैव। १३ $A$ रोदितारातिपोष्टिता। १४ $A$ gives these two lines। १५ $A$ भ। १६ A जा। १७ A का १८ A द्वाये। १९ D च। २० D च। २१ D मित्र। ₹२ A का। २₹ $A$ जी। २४ $A$ रउध्रैव। २१ $A$ पी। २६ $A$ सी।

एते मत्स्या महाकायाभ्भर्मजा निम्नगेन्द्रवाः।

मध्यकायाविभी मत्प्यौ नदी़ीजौ चर्मसम्पबौ।

मत्त्यः कणठरपँभ्येति च्वलअकाया नदोर्द्रवाः।
पणिडेंमानो महाऋायः श्लकजीँः सागरोन्रवैः ॥ ८९ ॥


बैंटरिश्य महाकायाः सशल्काः सरिदुद्दवाः।
रोहितः स्र्णमीमीन्य तथा ख्विण्डालिपाडपरः॥ ९？॥
मः्यकायाः सरालकासे बत्रनन्तो नदी｜चरः।

एते उयो न खादन्ति पिश्छि（E）$)$ ामिपभोजिनः।

षंट् सम योजने（ने）यावनदीमायातित्वें सागरात्।
गभ्मीरेपु विशालेपु हदेपु विलसान्ति ते ॥९४॥
तेषां सद्रहणे स्थानमिदमेव न सागरः।
नघां कर्दमहीनायां सरीलिलं।यां भवन्ति ते ॥९५॥
कोषाकीयुयां महाकायाः सगल्का मध्यजातयः।

वाहुकाबहुहुकें तोये गम्भीरे रोहितादयः।

पाठीनपमुखा मत्स्या निवसन्ति सकच⿱一𧰨丶ापः।
पाषाणमान्तविवरे नाभिदद्नोदके तथा ॥ ३८॥
१ $A$ स्व। २ $A$ ल। ₹ $A$ दि। $\gamma D$ ग। ५ $D$ ज। $\varepsilon A$ दु। $\cup D$ य। $\subset A$ दाभ। s A प्डी। १० D जः। ११ D वः। १₹ D ह्रा। १३ A शि। १४ D हर्व। १५ A स्ता। १६ A पर। १७ D मा। १८ D षष्ठ। १९ D लि। २० D चो। २१ D कोल। २₹ A श्व।
 ३० $A$ के। ३१ $A$ स्त। ३२ $A$ हं। ३३ $A$ स्सयी।

थेग्यरस्तुम्बैरो वामी निवसन्ति निजेच्छ̉या।
बदशीर्षे तथा चौन्ने मध्ये वा सड्रुटस्थल्रे॥ ९९॥
वक्रस्थल्रे वा द्वीपे वा सायं पातथ चोरचेत् ।
तिलानां पललं पिण्डीं ल्राजानां चूर्णमेव च॥ १४००॥
र्जितं चणपिष्टें च भक्तकेन समन्वितम्।
बिल्वमान्रोंन् कतौन् गोल्रोंन् कलक(ल्द)वादींश्य चारयेत् ॥ ? ॥
चूर्णं सिचच्छ(कथ)कैर्युक्तं जलमध्ये च लोडयेत्।
तिलानां पलल़्ल ${ }^{33}$ : कण्वै रोदनेन विमिश्रितःः ॥ २॥

भृष्टकौसुम्भेचूर्णेन भक्तकैः सह सक्रुमिः ॥ ३ ॥
चारयेद्धडिडान् मत्स्यान् पिण्डानाम्रफलाकृतींनें।
बिल्वपन्राणि सैस्क्षोद्य सक्तुकेन समन्वितम्( तान्) ॥ ४ ॥
धात्रीफल

पूतिंगंग्न्धीनि मंसानि पारीनानपि चारयेत्।


अ६्मृष्टमूषिकमांसाने चारयेत्कचछ्छान् बुधः॥ ७।।
मूलवा(ताः)क्षुद्रमत्स्यांथ्य चारयेद्वामिषं ${ }^{3 ¢}$ बतो(तु तान्)।

अनेनैव पकारेण चारयेद्यत्नतो धुषान्।


[^71]

कार्पातसन्बुभिः श्रक्षैचैः कारये द्दोरिका कराः।


स्सूर्या मध्याश्न स्र्ष्पश्य त्रितुणाश्य समायतैःः॥ १२॥


नैव व्योंमद्वया(य)हीनां कुर्याद्र्ज्जुं पमाणतः।

हयकेशभमाणो sयं तनुत्वे पर्रमोंड्राधिः।

शाखा वा कण्काकारा माउशाखाँय वा भवेत्व।
सरसस्य तु पुच्छेन सदरी़ फमकईईर्यंतः ॥ १६॥
आसन्वर्वसंयुत्ता नींर्त्रा पक्षवंश्रजा।

स्यूलयहे: कनिघ्वास्पात्त(यास्त)दर्धं स्यात्वरोऽ्राध:ः"।
नातिदीरीर्घा नातिइस्वा शियिखा नैव नी० हढा॥ १८॥
यक्टि: भुचस्यते तज्ज़ैंगेंणी मत्स्पकर्षणे।
दशान्दुलपरीमाणा माउग्राखासमुद्रवा॥ १९॥




१ $A$ स्थास्स । २ $A$ क १ ₹ $A$ श्चार्रजजूं। $\gamma A$ का। ५ $A$ मुर्वाके दुकययार्वलके। ६ $A$ रक्त। - $\mathbf{A}$ दारिका वरा। ८ $\mathbf{A}$ पूर्व।९ $A$ वा। १० $D$ टु। ११ $D$ का: । १२ $D$ जा। १३ $A$ छा।
 २० $A$ चतुर्दुत। २१ $A$ क्रपरोवधि $D$ क्षो। २२ $D$ मा $A$ मोवधि। २३ $D$ णा। २૪ $A$ भू। २५ $A$ य। ₹६ $A$ वा। २७ $A$ नि। २८ $A$ धि। २३ $A$ वि। ३० $A$ ना। ३१ $A$ षु। ३२ $A$ तानि। ३३ $D$ देशो। ३४ $A$ त्याश्र । ३५ $A$ वक्त्रुं। ३६ $A$ क्षणा।

स्शूलम्रमूलं च मूक्ष्ष्माग्रं कण्टकेन समन्वितैम्।
रज्जुबन्धनदेशास्तु वृत्तो वी फलकाकृतिः ॥ २२ ॥

स्थूल रन्ज्जुं स्थूल्र यष्ट्रै न बध्रोयाँचतनुं तनौ॥२३॥
नीरमीनपमाणेन स्यौल्यं दैद्ध्यं च कल्पयेव।
रज्जुपमाण(णं)बडिसं रज्जोरग्रे निबन्धयेत् ॥ २४ ॥
मयूरापिच्छकाण्डं तु रज्जुमध्ये निवेशयेत्।
चृष्टिमूले तथा चन्यां रज्जुं दीर्घों च योजयेत्।। २५।।
पुच्छवत्कल्पयेत्तर्जैर्यंष्टि(ज्ञ्ञो यविं)मोहनहेतने।
यक्य यद्रोचते पक्षे पिष्टमामिषमेव वा॥ २६॥
बडिशाग्रे तदासज़ंज चारस्थाने विनिक्षिपेत्।
विक्षेप(बीक्षेत)पिच्छकाणडं तदेकाग्रमनसा तृपे:॥ २७ ॥
यदा स्पृशति तन्मीनो बाडिडां मक्षयेच्च तम्(व)।
यदा चलति य(त)द्रेदं तदाइSयंँ(घा)ंतं पयोजयेत ॥ २८॥
मैंसासाशिनां तथां मग्रे(मग्नो) चल्लने ${ }^{93}$ पिष्टमोजिनां ${ }^{98}$ ।
गौल्रमोतो यदा मत्त्यो भवेचेच पबलायते।। २९॥

शानैः शैनैस्तमाकर्षेद्र्ज्जुंस्जुटयति नो यथा॥ १४३०॥
यष्टिमोक्षे समाकर्केत्रुच्छरन्जुं पर्पृe्य वा।
एवं मत्स्यविनोदोऽयं नामरूपादिभेद्तः ॥ ३? ॥
भूलोकमह्धदेवेन वर्णिंतः : पृथिनीभुजा।
भमोदाय विनोदोोऽयं नाम मत्स्ससमाश्रयः ॥ ३२ ॥
कथितः सोमभूपेन उँक्ष्यते मृगयाश्र्रयःः
इति मत्स्याविनोदःः ॥ १४॥
 १ $A$ पाः। १० $D$ यान्तं। ११ $A$ मस्या। १२ $D$ यामग्ने। १₹ $A$ त। १४ $D$ नी। १५ $A$ गततर्रोंनो। १६ $A$ च। १७ $A$ नु। १८ $D$ ब्र्द्। १९ $A$ यदि। २० $A$ ज्जुः स्फुट। २१ $A$ णि भे, न। २१ $A$ तं। २३ $A$ तं। २४ $A$ चक्ष। २५ $A$ याः $F$ या।

पर्वैतैरुन्नतर्युस्ता गढत्वरै: कन्दौर्युतां ॥ ३३ ॥
गुल्मैः कण्टकिभिः कीर्णा बहुपाषाणदुर्गमाः ( मा )। दुँ:सश्न्वराडतिनिबिडा ऋक्षव्याश्रनिषेविता॥ ३४ ॥

मातड्गंसर्पबहुुुरा वर्जनीयाटवी नृपैः।

कुल्यातटाकसंयुक्ता वृक्षैर्मक्ष्यफलैयुप्रुता।
वीरुद्भिश्न समाकीर्णा नयनानन्ददाएयिनी ॥३६ ॥
सुरक्षों नातिविस्तीर्णा दुप्टपाणिणिवर्जिता।




हारितैकौड्गन्वरकैः कपोतैस्थिचपिच्छकैः ॥ ३९ ॥
खगैगैनु़ुविधैरन्यै मृंगैनानाविधैयु्युता।
एवंविधर्टँची रम्या निरेपा।या सुखोचिता॥ १४४०॥
नृपाणां शस्यते नित्यं मृगयाकेलिकर्मरणि।
सा रक्ष्या रक्षैकराँँर्रेंवें(क)योजनविस्तृता ॥ 8? ॥
जनसं⿹्न्रैररहिता वृक्षच्छेदविवर्जिता।
निवारितमृगाघाता पत्यन्त्व ${ }^{\text {² }}$ छिन्नभूरहा। ॥ ४२ ॥
 $<A$ ताः। $A$ क्ष्यानाति $F$ क्ष्यानति। $9 \circ A$ हैगो। ११ $A$ नै। १२ $A$ क्कुकै $F$ कु। १३ $A$ सापिण्ड। १४ $D$ ता। १५ $D$ बा। १६ $A$ ₹। १७ $D$ तको। १८ $A$ तटि। १९ $A$ दू। २० $A$ एवं। २१ A श्र। २५ D न्त।

उपान्तवनविच्चस्तसमागममृंग्युता।
अनेनैव भकारेण रक्षणीयाइटवी सदा॥ ४३ ॥
स्वपुरसंय समीपस्था विनोदा़य महीभुुजाम्।
बुर्धकैर्मेहिषाखुहै (:) शोधैनीया प्रुनः प्रुनः ॥ ४४।।

तांस्तान् भेदान्पवक्ष्यामि राजयोग्यान्पृथक् पृथक् ॥ ४५॥
पूानीयजा चारजा च क्षेत्रजा मार्गजा तथा।
उष्ट(ऊष)रा दीपमृगजा तथा च विटपाश्रया।। ४६॥
वभ्न(ंच) जा काणडपटजा मश्चजा भूमिमेहेजा।

अश्वजा चित्रजा चैव शारीरी स्तक्भेनी तथा।
वायुजा दूमनोत्पन्ना गौगैरिजा कोपसम्भवा।। ४८।।
कामजँत्विति(ध्वनि)जाता च तथा मदविकारजा।
नीहारजा पाशजाता जालजा यन्त्रसम्भवा॥ ४९ ॥

एकन्जिंशत्पकारेयं मृगया राजसम्मेता॥ ॥४५०॥
निमज्ननाज्जलस्यान्त(ः) पवेशाच्च बिल्रान्तरे।
गवयस्याच्छभह⿸्धन्य व्याघस्य महिषस्य च॥५१॥
खड्गस्य मृगयान्त्यर्य भसा(मा)दबहु(ल्रा) यैँःः।
तस्मादेवाँ विवज्ज्यां स्यात् धीभँतां पृथिवीसुजाम् ॥ ५२॥
शिवाजम्बुक्रमार्जारकोकमूषिकसम्भवा।
कुत्सिता मृगया भूपैवर्जनीया विनोदने ॥५३॥
नद्यां तटाके सरसि कृत्रिमे च जल्राश्रये।
मृग्गोंगामिद्मावेक्ष्य यत्र विस्तीर्णमड्गणमू ॥५४॥
१ A मि। २ A स्थ। ₹ A सोप्यनी। A न्य। ५ D मा। $६ \mathrm{D}$ gives these three lines $1 \circ \mathrm{~A}$ द्दा। A बो। S A म्भि। १० A ड। ११ D गो। १२ A जारि। १₹ A म। १ु A म्भवा। १५ A ते। १६ द्दो। १७ D ही। १८ A णां परमा वक्ष्ये।

पानतीर्थ भकुर्वींत मृगाणां सलिलार्थिनाम्। अन्यन्र रोधनं कुर्याव्धभन्ते जलकं ${ }^{9}$ यथा॥५५॥
 निखायँ मेढ(र)कांसतज्ञः सुदृं परिवेवृष्टयेत् ॥ ५६॥
संवीक्ष्य मारूतं यत्नादड्गणं परिकल्पयेत।
यथा गन्धं न जानन्ति सम्पाप्ता मृगजातयः॥५७॥
मनुष्यगन्धम|घ्राय पलायन्ते मुगादयः।
तस्माद्दायुगतिं ज्ञात्वा गतनी(ति) तन्र भकल्पयेत् ॥ ५८॥
पार्व्वयोस्तीर्थपानस्यं गर्त्त्युग्मं भकलपपयेत्।
धन्नुर्द्रितयविस्तीर्णं बर्तुलं हस्तखातकम् ॥५९॥
गर्तस्योभयपार्व्वै तु सार्द्वहस्त्तुसिविस्तृतौ।
हसतदूयायतौ कुर्यादवटौ पूवरखातकौौ ॥ १४६०।।
पश्थात्रधानगर्तस्य गर्तिमन्यं पकल्पयेत्।
छस्तद्वितयविभ्तीर्णं" हस्तच्यसमाहितम् ॥ ६१ ॥
दिवा यामन्रयादवर्वाग्गर्त कुर्वांत बुद्धिमान्।
मनुष्यपद्सश्नारगन्धं संरक्ष्य यत्नतः ॥ ६२॥
एवं सर्व(वृ) विधायाथे समागत्य नृपालयम्।
गर्त्तनिर्वर्तनं राज़े बुर्धको विनिवेदयेत् ॥ ६३॥
विजयंः क्रियतां देव कौतुकं ते भविष्यति।
मृगवे ेेने पूर्यन्ते सायकाः शतसस्ब्यया।। ६४॥
बुब्धक्नेनिति विज्ञमः कौतुकोह्धाँसिमानसः।
समाहूय ततो बाहांस्तोयस्थानं मृगाश्रयम्॥६५॥

सार्ध कतिपयैराप्तैर्जुण्धकै: प्रेयसीज़नैँः॥ ६६॥

[^72]हयानां हेषितं यावन्मनुष्याणां च भाषितम्।
न ग़्रण्वन्ति सृगस्तावत् दूरे वां सन्निवेशयेत् ॥ ६७।।
हरितंग्युककूपाणँ（सै）हरितांग्रुकरोखरैः।

तीक्ष्णसाइसैं（यक）हसतीथ्य कैश्यिंद्विपमृगान्चितैः।
समागत्य पटस्थानँ＂नील्राम्बरपरिचछछद्य ॥ ६९॥

किश्निन्धध्यान्पुरोभागे गैंच्यों मध्यां（मध्ये）निवेशायेत् ॥ १४७०॥
इयामलन्युपधानानि हरिता द्विपदी़स्तथा।

कीलुरुद्धेन न यथा निपदर्व（ते）न्मृत्तिका तथा।
शर्यायाश्ध पुरोभागे घनूंषि विनिवेशेयेत्त्। ७२ ॥
सायकान्तीक्ष्णफलकान्च्थूलैकणन्न्कुरपकान्।
पार्व्व गर्तद्वयेंः ज्ञानां（नि）क्रुब्धकान्मृपधारकान् ॥ ७३ ॥
स्थापयेत्पृथिवीपालो दशपश्नाष्ट सम वैवा
वृष्टमागस्थिते गर्ते भटानाप्रान्निवेशयेत् ॥ ७४॥
ततः सायन्तनीं सन्न्यां निर्वर्ट्य पृथिवीपतिः।
पधानगर्त्त प्रविशेत्पेयसीतिर्मी：समन्वितः ॥ ७५।।

उपविष्टास्तत干्ताश्य द्विपद्दी：परिधाय च ॥ ७६॥
नियताइतत्र तिष्ठेपुर्हासचापलर्वर्जिताः ।
कियन्तः：（तः）पसादविनतानांयु（स）नादि（दौ）निवेझयेत् ॥ ज७ ॥
ताम्बूलधारकं चैव तथा करकधारकम ।
ततश्यास्तं गते र्थानौौ ये स्रिथता गर्त्तके बहिः ॥ ७८॥

[^73]मृग।णां दृष्टिमेमर्गाच्च तेत्स्थानादपसारयेत् ।
निर्मनुष्ये तु सझ्जाते सारड्डै: रज्जुचालितैः॥ ॥९॥
ततोऽरण्यमृताः सर्वे समायान्ति पिपासवः।
चणकान्विकेंशत्तन्र द्वि (दी) पानां चैंरहेतने ॥ १४८००॥
चैरन्नि च ततस्ते तु दोरधारकचो दिताः।
दूरस्थानपि परयन्ति सूचयन्ति चँ वीक्षणात् ॥ ८? ॥
नीचचदृष्टया नीचमृगानुच्चचचमृगांस्तथा।
आघ्रणसहितेन्ल्रोकाँूं सूचयन्ति ख्वजातिकान् ॥ ८२ ॥
पुच्छोक्षेपात्ख़राघाताद् व्याघ्रादीन्मेन्तुजानपि।
आसनं मृगयावेधी कृत्वा स्वस्तिकदेंदुरम्॥८३॥
तिर्यक् चापं विध्धृत्याथ तिर्यक्ष सन्धाय सायकम्।
आगता जल्रपानार्थ मृगा दीपदूमृतान्तिके ॥ ८४॥
गत्त दृं नवं दृ्दा सम्भ्रमाक्षित्तमानसाः।
उद्ग्रीवा स्तब्वकर्णाथ्य वीक्षमाणाश्न सम्मुखम् ॥८५॥
गर्तान्त्दर्त्तनेत्राश्न सुँविष्ट्वव्धइरीरकम ।
वंश्वेयद्बीक्षणं तेषां हस्तपादाद्यक्पनैःः॥८६॥
स्थाणुवन्निश्रलो मूत्वा गर्तमध्ये स्थिथतो जनःः।

युद्धार्थ कुपितेना(तोवा)पि तिर्युग्र्रीचेवे(वो)डथवा मृगे(गः)।
विनिगुद्ध निजं कायं गर्तकण्ठसमाननम् ॥ ८८॥
तोयस्थितमिष्वों (वेखवा)सं समकोटिद्दयं दधन्।
वस्वितमेक्षणं भूभृदन्यचित्तं मृगं हठत्त ॥ ८९॥
बाणेनाकर्णकष्टेन विध्येत्कक्षान्तरं हछम् ।
अड्गणे पतितं ${ }^{\text {º }}$ कर्णे मृरं क(म)र्माणे पीडितम् ॥ १४९०॥
१ A हद्धत्तान्ता। २ D न्तस्था। ₹ A क।४ A वा। ५ D विचरन्तिततस्ते। $₹ \mathrm{D}$ वादिनः। ७ A विचक्षणान्। ८ D adds this line। $९ \mathrm{~A}$ ता हो। $9 \circ \mathrm{~A}$ का सू । ११ A देम। १२ A ध। १₹ A ददु। १४ A ह्व। १५ सक। १६ A दि। १७ A सूविष्टं च D सुविस्तबधररीरकान्। $9<\mathrm{A}$ ता। १९ $A$ नाः। २० $A$ वा। २१ $A$ ता। १२ $A$ प्स। २३ $D$ गू। २४ $A$ श्वा?। २५ $A$ तंकै।

# उपानदूळपादेस्तु बद्ध(नध)कैरन्यतो दृढम्। <br> सायकान्पतितांस्तद्देदड्नणाद्पकर्पयेत् ॥९?॥ <br> कीलालं पांगुना छाब्यं यथा गन्धो न जायते। <br> ऐंवं पानीयैजा पोक्ता मृगया मृगयोत्तमा॥९२ ॥ <br> सुखावहाँ नरेन्द्राणां सर्वभोगसमम्विता। <br> यतोऽस्यां शीतल्रा ज्योत्ना गर्या मृद्यी सुखावह्रा॥ ९३॥ <br> मनोरमा[च]ख़्यातiं भू(खाता भू:)स्वाह्यं ताम्नूलमुत्त्मम्। <br> पसादर्चित्तकैर्गोट्टी विद्यते सुखदार्यिंनी अ ९४॥ <br> अनांयासेन लैक्यन्ते सम्पाश्ता मृगजातयः। <br>  <br> न ताम्बूलं न पानीयंयं न कान्ना न सुहृंज्जना(:)। <br> भैभमादो व्याघ्रसर्पादेद्रु:खर्यॉयाससम्भवैंम ॥९६॥ <br>  <br> दाँचग्रिना परिंद्रुष्टे तृणपद्धवर्जित ॥९७॥ 

वनें* बुभूक्षिताः सर्वे मृगाॠ्यैंतपपींडिता: ।



मदनस्याहिमारस्य बकुलोद्रुम्बरस्य च।

 $A$ यी। $9 \circ D$ नभ्या। ११ $A$ बुल्य। १२ $A$ तृ। १३ $A$ र्षेंन्तेशोलतुतये। १४ $A$ न्बु। १५ $A$ नि॰ $f$ १६ $A$ न्ता सुहाजना। १७ $A$ क। १८ $A$ खः मासाय। १९ $A$ व। २० $A$ जा यंते। २१ $A$ तान् न $D$ ताः न
 २८ A द्दि। २९ D तानू। ३० A ल्राप। ३१ A चा। ३२ A तक्षा अश्वछादिदुदुप्रवा। ३३ D धू। ३४ A विवा। ३५ D मेद। ₹ A A पीठीक्र। ३७ D अष्म।

हैरितें ही才(रि)मन्थश्न फल्रपुष्पसमन्वितम् ।


चारसक्रा मृतः सरें परं विभ्वासमागतःः ॥ २ ॥



अपराहे डर्थावा रानौौ मृतागमनकालविंदें 118 ॥


रजन्यां गर्तमध्योँचय मूनान्विध्येन्महीपति(:)।

कथितेन पारेशण पापध्ध्या मारयेंत्स्वयंयें।



गुण्कqचेशु चणकान्नुध्जितान्दुष्टिसम्मितान्।

दण्डो नाम स विख्यांती: कोलानाँ चरकर्मणि।
ऐंवं बिन्वस्स्यू तं दण्ठमास्वादय (घ च) बने निशि ॥ ९५१०॥
 \& $A$ वू। $A$ रे। $6 A$ ता। $A$ ध्यवोत्तं त्यक्ता। भि $A$ वा ११ $A$ ता। १२ $A$ वस्थि। १३ $D$ चा। ${ }^{\circ} A$ ता। १५ $A$ राद्वि। १६ $A$ गाक । १ง $A$ णासूूपा। १८ $D$ तथा । भ९ 1 पिश। २० $A$ वेदू। २१ $D$ छने। २२ $D$ ते। २३ $A$ पे। २४ $D$ सा। २५ $A$ छा। २६





पोत्रिणां स्रुँघकः संज्ञा दिवा वि(वा)क्षेत दण्डकं (के)।
सूकर्रैद्देड (0ड) पड्किस्स्था(स्था)य्यणकाम(न्म)क्षिता अ(न)ंपि ॥ ? ? ॥
वध्ष (包) येत तदा दण्डमभी[ [ृृ]स्थानकं मेंति।
पल्वलं वा तडागं वा विविक्षं वा पदेशककम् ॥ १२॥


अ (आ) यान्न्टैभिमतं स्थानं बह्वो दण्डकान्तरे ।

चरन्ति सूकरास्तत्र स(सु) तुर्वंःः प्रत्यहुं निशि।
वायोरध干्ततोदे(नोद्दे)शे महिषं दूरतस्तरीं ॥? ?५॥
बभीयึंन्मृंगयातज्ज्ञों विश्वासार्थं निशाचयम् ।

महिषान्क्षुंत्रये(तुु भये)त्यक्त पोत्रिमिंस्सुतु निशाष्टके।
तार्णीं(णीं) नराँकें कृत्वा महिष्स्योपरि न्यस्सेत् ॥ ?७ ॥
निशादूयेय च्यतीते तमारोहेन्मृययुः अँचयम्।
सश्वार्यों मिएँपस्तेन यत्नांदम्धन्धवादधः ॥ १८॥


तर्स्य गन्धं समाश्रय किश्चिन्द्धुर्भितमानसीः।

 ३ $D$ डां। १० $D$ शा। ११ $A$ न। १२ $D$ ने। १३ $A$ नु। भु $A$ ग्रा। ११ $A$ कश्र। १६ $A$ सवः। १७ $A$ ताति। $१ ८ A$ का १९ $A$ स्मां। २० $A$ छाः। २१ $A$ रे। २२ $A$ या मृ। २इ $D$ स्त। २४ $A$ त्र। २५ $A$ ॠा। २६ $A$ शा। २० $A$ रकं। २८ $A$ रि । २९ $A$ धिः। ३० $D$ न्नुभ। ३१




एकेंद्वित्रिक्रमात्तेषों चणकान्निक्षिपेद् बह्रून्।
ततो गन्ध्ध सहन्ते ते सु(स) करा ग्रास्रालसेः ॥ २२ ॥
 चण कक्षेपसमये शब्दं कुर्याचछछंनै(:) शैनें(:) ॥ २३ ॥
एवं शब्दसहृंन्कुर्याद्वराहान्मृगयुर्भ्र्रान्।

ततोऽइतीर्य महिषाँकि ( रिक) यद्भिर्दिंबसैः सुर्थींः। हस्तेन चणक|न्द्यातिपषप्टपणडांश्य तुर्धकः ॥ २५॥




एकत्र मेलने तज्ञो विपिने सुखंधामाने।

वासार्थ कलप्पयुत्व स्थानं सोदकं पोत्रिणीं सुर्युखम्।

हस्तमात्रसमूस्सेधां मध्यभागसमुन्नताम् ।

 न। $9 A$ के। १० $A$ तेषा। ११ $A$ निक्षये। १२ $A$ ध। १३ $A$ त। १४ $A$ सत। १५ $D$ तं। १६ A चा१० A नि। १८ A र। १९ A छ। २० D न०। २१ A हं। २२ A श्व। २३ A प। २४ A ति। २५ D बं। २६ A दि। २७ A धि। २く A द। २९ A ती। ₹० A ताम्। ₹१ A भा।




अपरस्मि (स्सिम)स्ततो वेद्रोः पार्व्व(न्ब्व)स्थानं पकल्पयेत् ॥ ३? ॥
ऊरुदन्ध (न्नं) कटचछ्छन्नें विद्धमूंकरवारणम्।
वेदिकायें मक्रुव्वांत नृपस्थानसमाश्रयंग्र्ं ॥ ३२ ॥
हस्तमात्रान्तरं भुञा(स्था)नं महिष्पागमकारणम्।
वेदिमारोहयेत्कोलान्भैस्यहं चणकान्किरेंन् ॥३३॥

एवं सुँींशिक्षितान्कुर्याद्वोदिकारोहणे किरी [न्] ॥ ३४॥



वृपस्य पश्वार्कुर्वींत किंश्चिदूने निवर्तेते(ने)॥ ३६॥
मण्डपं सुँविशालं ${ }^{3 x}$ च तुणभित्तिसमन्वितम्।

उद्रुर्वीत तथा[रम्यi] जनदर्शन ₹(रु) पिणीम्।
पटं नाम तदाउुँयतं राजयेग्यं सकौतुकम् ॥ ३८।।
कु० (फड)मेविविषं कुर्यान्म्युगयुम्पंगमाँ्हैयेत्।


वृतो ${ }^{\circ}$ राजों विनोदार्थमागत्य कियदन्त्तंतः ॥ १५४०॥

[^74]विनिवार्येतरं ल्रांकं पटं याँयन्महीपतिः

मणडपे च महाददीवीं भे पर्सीजनसंतृताम् ।
यर्थायोग्येससने सर्वऩूँ पवेइय च महीपीतिः ॥ \＆२॥
मृगयोचितनेपथ्य（：）कलेपद्युम इॅवापरें।

दढकोदण्डमादाय काण्डान्निशखितभंद्धकाने।

वेद्यामारोपितान्विध्येदाकर्णांकष्टसायकैंः।

अँ तितानानयेच्छीध्रं महादेव्या：पुरों न्यसेत्।

भूलेखोकमक्ददेवेन मृगयानन्ददायिनी।
आढकीतिल्रनिष्पावगोधूमचणकादिभिः ॥ ४७॥
 मृगीःः सुबह्वस्तस्मिन्कुर्यात्तोयवदङ्रणम्न ॥४८॥
गर्ते वा भूस्यूटे स्थित्वा मृगान्विध्येंन्नराधिपः।
मूगयैं क्षेत्रजा पोक्ता बैहुसस्यपभर्देंतः ॥ ४९ ॥
साम्पतं कथ्यते सम्यङ् मृगया मार्गसम्भ्रेवा।
पाना⿺廴⿻肀二 बा（खा）दनार्थ वा येनायान्ति पथा मृगाः ॥ १५५० ॥
 $A$ गा। $90 ~ A$ नुवझया। ११ $A$ हि। १२ $A$ वि। १३ $A$ ला। १४ $A$ नृ। १५．$A$ र। १६ $A$ gु। ．9० D नं। १८ A र्थ। १9९ A निघि। २० A त। २१ A शा। २२ A हु। २३ A न्मा। २४ A तिः। २५ A लाम। २६ A स्वानूह्ड़ुक्ष। २७ A त्विध्य। २८ A कै। २९ A शातरो। ₹० A क़। ३१ $A$ तू। ३२ $A$ ति। ३ई $A$ यदि। ३४ $A$ छी। ३乡 $A$ पुन्य। ३ः $A$ नु। ३७ $A$ वा।
 भायास्वादिनु। ૪૪ $A$ गा। ४५ $A$ तूर्य। ४६ $A$ न। ४७ $A$ यो। $\gamma<A$ हैस । ४९ $A$ ते द －५०．$A$ न्तया। ५१ $A$ थ ।

पेन्थानं तं समाभित्यें गर्ते वा विटपेऽथवा। धृत्वा दीपमृगान्राजा हरितांग्रुककञ्चुकः॥ ५？॥



मार्गजैंके समाख्याता कश्युये（त）ऊषरोद्धवाँ॥ ५३ ॥
ऊषरं स्थानमागत्य ने（ले）हनाज्जीतिगर्तंके।
पर्वतर्य तटे कूले सरितः पलें＂लस्य वा॥५४॥
भुरंखं पवेइग खादन्ती（न्नि）मृत्तिकीं लवणान्वितींम्म।




सारड्ग•रिणादीनां दी़ीपानां वच्मि लक्षणम् ॥ ५७॥


अंभीखाः（वः）स्थिथरा धीरास्तथा पूँंसुसहिष्णचः। लोहं कुटिलँपर्यें्त्ं मुखरज्वाँ समायुतम् 1149 ॥

अन्तरे ककचौंकारं विंद्र्रमः केंट（मल्कट）के गले ॥ १५६०।।
१ $A$ यथा। २ $A$ त्ये। ₹ $A$ ये च प्रैल्डु छबुक्रैयुस्त्तो। । $A$ शे। ५ $A$ सि । ६ $A$ किचिदु।
 १५ A कु। १६ A र। १७ लुस्य। १८ A सु। भ९ A क। २० A ता। २१ A ति। २₹ A च च २३ $A$ का। २४ $A$ तासतानिन्म। २५ $A$ ता। ३६ $A$ इपष्ठ। २० $A$ ध्योद्य याष्य। २く $D$ वै। २३ $A$ ति। ३० $A$ ति। ३१ $A$ सीदीय। ३२ $D$ वामू। ₹₹ $A$ दि। ३४ $A$ प्सल। ई५ $A$ रुप। ३६ $A$ हैवं। ३७ येवेसय। ३८ A ता। ३९ A क्षणताः। ४० A या। पो A स्र। ४र A णा। ४३ं A ता।
 ५० $A$ वा प१ $A$ 齐। पर $A$ दि। ५३ $D$ सुनिश्रितम्। ५४ $A$ वा । ५५ $A$ तूत्तः $1: 乡 \&, A$ कंट।

सब्यापसव्ययोः कर्षें $ग(\vec{q})^{้}$ मिनागमयोरपि।
 सुत्राश्याभीरः रासता(ः) पोषकस्यानुयायुनः। चरंकग्रासलोमेन ये न त्रुज्वन्ति पोषकम् 11 हर $\|$

ह्हरणी तरुणी रक्या रूँा धैरीर सुगिक्षिता \| ह३ \|
हुसरी रज्जुसन्यारकोविदा सा पर्ध स्यते।










अंख्नानि च विभैंक्ताने" रागस्योत्करता तथा॥ ६९॥

रागवान कोपयुक्तो यो हराद्दूमीँ च बर्तेत ॥ ९५७०॥
१ $A$ व्यास। २ $A$ योक। ३ $A$ बे। $A$ भा५ $A$ से। $\xi A$ स्त। ७ $A$ रामो। ८ $A$ क्षासा। ร $A$ दि। १० $A$ ता। ११ $A$ स्तास्वाती। १२ $A$ न। १३ $A$ ल। १४ $A$ रा। १५ $A$ णि। १६ $A$ सु। १ज $A$ णि। १८ $A$ सइय। १९ $A$ दंड। २० $D$ णी। २१ $A$ तड। २२ $A$ दु। २₹ $A$ गिरु। : $A$ सं। २५ $A$ ण । २ $A$ तं। २७ $A$ हे। २く $A$ वि। २९ $A$ यसंतीड। ३० $A$ तं। ३१ $A$ च। ३२ $A$ वै। ३३ $A$ दु। ३ $A$ ता। ३५ $A$ ति। ३६ $A$ नैव। ३७ $A$ क्फ। ३८ $A$ सा। ३९ $A$ वा।



लावयित्वा तु़ुंतं शृड्फे दीपार्थं धारयेस्तुर्धीः।
धृतर्सुतु बध्यते शड्ट्रे रज्वॉसो（सौ）मेढ़के दृढम् ॥ ७१ ॥ भ्रोम्यः प्रातथ सींयं च धृत़ग़ड्गो जनान्तिके।


तेनैन भु्रॉमयेन्नित्यं हरिणं जनसंसदि ॥ ७३ ॥
दश्रात्रे व्यतीतेते तु भंण्डुकं पुरेतः क्षिपेता
तन्पुच्छदेशमांश्राय पैंतयित्वा तु कर्णकौ।। ७४।।


धावत्यनुसरन्वेगोंद् भण्डुकं हरिणस्तंतः ।

कोणाधिकंश्येद्युद्धार्य योज्यते मूगयाबैधैंः।

दीपंलक्षणामित्यें कथितं सोम र्यूप्रुजा।
घर्षाकाले तु सम्पाप्ते दरिच्छाडृढ़कानने॥ ७८॥
पश्यिम मूँ रुते वाति निदाघे निर्गंते हृँपंः


## पापर्धि（瓦）दीपमृगनाँं सेवते पृथिबीपतिः । <br> 

१ $A$ नु। ₹ $A$ द्दि। ₹ $A$ र्थ। $\gamma D$ यन्। ५ $A$ धी। \＆$A$ ते सु। $A$ ज्ञा। $A ट_{1}$ ९ $A$ त्वाम्यपा। $90 A$ सीर्य व। १9 $A$ र्वि। १२ $A$ ख। १३ $A$ ति। १४ $A$ चैय्य। १५ $A$ ला। १६ $A$ नितां। १० $A$ ति। १८ $A$ तेड़ा १९ $A$ न। २० $A$ पतई ल्याजु। २१ $A$ कै। २२ $A$ ग्ग। २३ $A$ छा २४ $A$ कमू। २५ $A$ क्ष। २६ $A$ था। २७ $A$ 外 २८ $A$ तम्। २९ $A$ गातेड़। ३० $A$ ता ३१ $A$ द्र। ३२ $A$ र। ३₹ $A$ का। ३४ $A$ बहुलुवंध। ३५ $A$ तेड्डार्थ। ३६ $A$ धे। ३७ $D$ काः।

 ५२ $D$ घ्याना ५३ $A$ दढ। ५४ $A$ छ। ५५ $A$ ता।

न परेयन्ति यथा ते च वीक्षेरंल्ड़ुण्धास्तथा।







दृष्ट्रममचन्तरें वेकं तं परयेततीं(रयन्तनि)नेशयेत्व


इति विज्ञापितो राजा निवार्य सछँवर्तिनम्(नः)॥ ८६॥




कैस्वा तुं जब्द्योंद्बीण कीटक्रण्कवारणम्।
चापमादाय हसेतन काण्डपश्नकसंयुतम ॥ ८९ ॥

विज़ी" विभ्षाससंयुक्ती "दीपसारङ़ससकौ॥ १५९०॥
१ $A$ स्य। २ $A$ विक्षरं। ३ $D$ तः। $\gamma A$ मि।५ $A$ ति। \& $A$ रोषा। $\cup A$ वाक्षि। $<A$ नां।9 $A$ पारे। $90 A$ छनौ। ११ $A$ सि। १२ $A$ है। १३ $A$ ना। १४ $A$ प्रे्टकम्। १५ $A$ स्थः तों च। १६ D क्षेत। १७ A लीनिता। १८ D न्न। १९ A चां। २० A यस्य। २१ A छ। २२ A जै। २३ A यन्त्रा। २४ A करान्य। २५ D म्नि।२६ A दी। २७ D कः। २८ A मेकं। २९ D शावल्या।


 Y० $A$ गान्विते। ५१ $A$ भना। ५२ $A$ नु। प३ $A$ स्तापा। ५४ $A$ दि। ५५ $A$ नो ।५६ $A$ सिक्षते। ५० $A$ प्रष्तर। ५८ $A$ ज्ञो। ५९ $A$ दि।

त्रुधकावनुगच्छेतां सावधेननौ नृपोरतथतौ।
अन्तरस्थान्तिकंक्रिको) गत्वा पुर्स्थमतुबोधयेत् ॥ $९$ ? ॥
हैनाहूनास्ते गच्छेयुर्युवभिर्ट्ट(यवसैस्ट्ट)तमूर्तयः।
सारड्ग़ दर्शिंतास्तेन ₹ंखेच्छार्संश्चारवर्तिनेः॥ ९२॥
विघ्नन्तो "विटपान्केचित्केचिश्धीलाहदतावहा(हवाः)।
शायानाः कुत्रणिवंक्केचिक्केचिट्रोमंध ( मन्थ) कारिणेः॥९३॥
तृणग्रासरताः केचिचकेचिक्कण्डूँयनोघ्यताँः
एवंविधौन्मृगान्द्ष्ट्र विविच्य "विटपाइलींम् ॥९४॥


पुरों दीपमृगान्कृत्वा वँजेयुज्जानुमिः झंजैः।


चैंन्तो विलिएन्तोंड्गम्मासीना मिलितक्षर्णा: ॥ ९७॥
विश्वस्तास्ते मृगा ज्ञेया मृगचेत्वेविंश्रारददैः।
विश्वस्ताते समायान्ति मुगा ${ }^{\text {४ै }}$ दीपमृगान्तिकम् ॥९८॥

स्वल्पं विटपमासाद्य तिप्ठर्वस्तिकदुदुर्रे। ॥९॥
मध्ये विटपके तिष्टेदाल्लीढैस्थानके नृपेँ।


 १२ $A$ णा। १३ $A$ ता। १४ $A$ विलं । १५ $A$ 完 । १६ $A$ तां। १७ $A$ धामृ। १८ $A$ चि।
 २७ $A$ रादि। २८ $A$ गा। २९ $A$ बृ। ३० $A$ जांनुति। ३१ $A$ नौ। ३२ $A$ वां । ३३ $A$ ब्रू। ३ $A$ र्ण। ३५ $A$ शा। ३६ $A$ रा । ३ $A$ वितांते ते। ३८ $A$ स्था। ३९ $A$ सि । ४ $A$ का

 ५५ $A$ त। ५६ $A$ बं। ५० $D$ चरे।

समपादेन वा तिष्ठेष्सन्धाय निशितंतं शरम्। गोपयिस्वा तरौौ गांत्रं बन्न्चयिव्वा मृगेक्षणम् ॥ १ ॥
सारड्नमागतं विंद्येत् कर्णान्ताक्छष्टेंतायकः।


अनेनैव पकारेण मुक्तसारड्नद्दीपीकैः ॥ ₹ ॥
पविरयांश्रित्य विटपुं तिंद्टत्वत्वयमक्प्पिंतः । ततस्ते मुक्तसारड्गन गच्छन्ति पृषतान्तिकम्क् ॥ ४॥
मैंलिरचा वन्ययूथेन कीडन्ति क्षालितोंद्गकाः । अन्योन्यमुसेंमाघ्राय धौतगन्ध्रीळक्षितम् ॥५॥
परं विश्वासमागत्य विह्रान्ति यथासुखम्।
विकीर्य चणकानग्रे छोटिकादानसंज्ञया।। \&।।
ततः ₹्वपोषकाहूती: समायान्ति़ तद्निन्तिकम्।

अयमेकमकारोधै द्विंतीयोध (पि) निगद्यते।
बल्बीवर्द्ध तिरोधाय परिंद्रुम्यातिदूरतः ॥८॥

सहसासन(न्न)मर्गेण पोषके द्त्तचर्भुषः॥ ॥ ॥

पोषकेः पवनस्याधँः समागत्य मृगार्निके ॥ १६१०॥

 १५ $\mathbf{A}$ मी। १६ $\mathbf{A}$ त्रि।१७ $A$ तागका। १८ $\mathbf{A}$ बां। १९ $\mathbf{A}$ व। २० $\mathbf{A}$ कि । २१ $\mathbf{A}$ ता। २२ $A$ ते। २३ $A$ पै। २४ $A$ र्ध। २५ $A$ न्या। २६ $A$ डु। २७ $A$ रेण। २८ $A$ दे। २९ $A$ तृगात्वुरत । ३० $A$ छ छुनु । ३१ $D$ क्वा । ३२ $A$ दिपका। ३३ $A$ स्यान । ३४ $A$ बहु। ३५ $A$ अ।


निविश्षो लक्षितों भूत्वा तिषेद्दोपोस्य पोषक३:।

ततो नूं समाहूँप कुत्वा शारिनमाश्रयम्।
निर्खाय विटेपानग्रे पृहे पार्बे समन्ततः ॥ १२ ॥
देवैी़नामाश्रयेः स स्यान्दृपप्यत्यमांगतः।
ऊुऊभकानां पुरोभागे विटपान्तरित्तथभा। १३॥

पोषकस्य समायान्ति "संस्ञया 'दीपका मतरोंः॥ १४॥
अन्यास्तंतन्नुगच्छन्ति बहीवर्द्दीतोरोहितीः।


इरूमंनेनेन मार्गेण श्रम्बान्दरिणानपि ॥ १६॥
सुत्रद्वी(दी) )मृयंय्युक्तान्विध्येद्विशव्भरापतिं:।
หपोतः पष्मासिकः भोो्तो ककेंडो हरिणो मवेत्व ॥ ९७ ॥
अत ऊँज्बन्ब तु बाधेरो वर्पमेंक निगद्यते। अंको नामत्वत ऊर्थं तनु




धर्या स्थितम्
आदाय हरिणिणीदीवं गच्छेत्तस्यान्तिकं तृपः ॥ १६२०॥

 १७ $A$ स। १८ $A$ दि। १९ $A$ गा। २० $A$ स्तानग। २१ $A$ तः। २२ $A$ त। २३ $A$ पयाता। २४ $\mathbf{A}$ य। २५ $\mathbf{A}$ द्ये। २६ A ता। २७ A त। २८ A ति। २९ A यो। ३० D क्कडा। ३१ A उर्द्ध वु वाधै। ३२ $A$ मै। ३३ $D$ omits this line। ३४ $A$ समास। ३५ $A$ डू। ३६ $A$ ता। ३७ $A$ ते।
 ४६ $A$ न्यट़वी। ४७ $A$ क । ४८ $D$ omits this line । ४९ $A$ णिद्रि।

आश्रिल्य बिटपं राजा चालयन्दर्रिणीं पुरें।

हरिणं भैण्ठुकासक्तमारोह्तं ह्समराबरम्।


तन्र वेथ्यों मृंः शीधिं सम्पुखोंडपि महीसुजा॥ २३॥
अगगत्यें दूरतो स्थित्वा यदि नायाति कातरः।


३रणो(णं) भण्ठुको(ं) चापि धृत्वन्यस्तमनुवजेब ॥२५॥
अन्यों धृत्वा बर्रींबदंद तिष्वस्त् गन्ववहादघः।
वायोरघस्तरमायायांत्वं भयत्नेन निवार्येव ॥२६॥
कुष्णसारं तिरक्कृत्य जानुर्मुँां ते शैनैः शनैः।


श्वसी संद्रुपयितुं सम्मुखं परिघावति॥ २८॥
ग्रीबां भसार्य सारेण यदा बोड़ुं स गच्छति।
मृगी तदा समाकेषेल्किश्चित्किख्जिप्पुनः पुनः ॥ २९ ॥
कामासक्त भृंशंचं ज्ञात्वा निजखूं पदर्र्रेयेत्।

१ A रणि। २ A रा। ₹ A णणस्य। C A ही। ५ A ते। \& D मराहा। $\cup \mathrm{A}$ दु। ८ A कम्। ९ $A$ मरक्या । $9 \circ A$ गा। ११ $A$ क्षा। १२ $A$ ति । १३ $A$ झो। १४ $A$ गं। १५ $A$ रे। १६ $A$ ता दुँ। १७ $A$ पश्षाताग्रामाणे $19<A$ तेड्डा। १९ $A$ तै। २० $A$ ते। २१ $A$ मुगैकें। २२ $A$ वृजो। २३D omits this line। २४A न्यो मृ $D$ न्यं। २५ $A$ लिबृदृ। २६ $A$ पायातां। २७ $A$ त्यां। २८ A छे। २९ A भास। ३० A गी। ३१ A ₹। ३२ A स्व। ३३ A लिक। ३४ A शा।



बल्रीवर्दकरं पश्यादानयेत निजान्तिकम्।

ततस्स्वैरण्यहरिंण इतंश्येतश्न धावति।
वायोरूँध्र्यधो गत्वा ज्ञात्वा गन्धं तु मार्गजजम् ॥ ३२॥

आयात्यींसन्नमं (म) चस्तो रिरेंसुछ(छ) $\overline{\text { ( }}$ रिणो यदा ॥ ३३ ॥
तदा क्षीबपदं गत्वा ज्ञात्वा वायुमधो वसनें। पूर्ववत्पेरयेदेणीमिणं निकटमानयेत् ॥ ३४।।
पापर्धिकाः समुत्थाय वैँणा(गीं) छेंत्वा तमेणकम् ।

शृ⿺辶ं. धृत्वा विमुश्वन्ति वटं बध्नन्ति शृट्रंय्योः।

ततो राजा भमोदेन भमदाजनसंयुतः ः ।

आगत्य हरिणस्थानं पाणाँचादाय कार्सुकम् ।


तेनोत्कर्षमवामोति चापकर्मणि पार्थिंदः॥ ३९॥
दीपजैवं सेंमाख्याता मृगया चित्तहारिणी।

 3 $A$ जैं। १० $A$ रु। ११ $A$ तु। १२ $A$ पु । १३ $A$ त्पाय । १४ $A$ चं ह । १५ $A$ सेत्। १६ $A$ यंने। १७ $A$ ति। १८ $A$ छायन्। १९ $A$ न्वेणी। २० $A$ का २१ $A$ मू। २२ $D$ दैवाच्छ। २₹ $A$ ये। २४ $D$ हग । २५. $A$ जये । २६ $A$ हिभा। २७ $A$ ता। २८ $A$ गतकै। २९ $A$ तः। ३० $\mathbf{A}$ णां। ३१ $\mathbf{A}$ द्र। ३२ $\mathbf{A}$ क्या। ३३ A संजा। ३४ A पं । ३५ A धानु । ३६ A ला ।


विधृत्य विटपं पाणौ पत्रन्तरितविग्रहैः। पभंज्ञनगतेख्याधः स्थिथत्वा गत्वा मृगान्तिकरम् ॥ ४१॥

पश्थिमे मारूते वाति नेँानाविटपसश्नये।

अलक्ष्यो वृक्षकद्यूत्वा शनैर्गत्वा मृगान्तिकम् ।
विध्येन्निंशितभंद्धेन मृग्गांन्मरणणि पार्थिंचः ॥ \＆३॥
एवं विटपजा ोोक्ता वध़ैजा कथ्यतेऽधुना।

मृगयूथं समावेक्ष्य तत्र वध्री：${ }^{\text {？}}$ पसारयेते।

चध्रोपान्तपदेरो तु विटपे निंवसेन्न्टेपः।
अन्यतो बुुब्धकृः सर्वे बल्रीववर्द्करा अपि॥ ४६॥
एकतो मृगयूथस्य शब्देः कुर्वन्ति तर्जनम्।
मृर्गॉः पल्रायनपरा लढ्द्यन्ति न वैंध्रिकाः ॥ ४७॥
वध्रिकार्य्यौंशमार्गेण समार्यांन्ति हैंदान्तिकम्।

एवं तु च अैंजा पोक्ता मृगया कौतुकाश्रया।
कथ्यते काण्डपटजा मृगयाँ राजसम्मता ॥ ४९॥
विदित्वा मृगसंश्वर्वरं गहनं वीक्ष्यें काननन्।

१ $A$ हा। ₹ $A$ तेड। ३ $A$ साधः । $\gamma A$ कां। । $A$ कंपिते तरसेवयेन्न। $\vDash A$ लैप। $\frac{A}{}$ रैव। く $A$ नि। $A$ त। $90 A$ गाम！११ $A$ णी। १२ $A$ वा१३ $A$ ध। १४ $A$ क। १५ $A$ दिर्प्ण। १६ $A$ बनु। १७ $A$ धीः। १८ $A$ स्रिर्यावा। १९ $A$ धो। २० $A$ ति। २१ $A$ नृ। २२ $A$ कास। २३ $A$ ब्दै कु। २४ $A$ गाप। २५ $A$ वं। २६ $A$ धी। २७ $A$ व्पा। २८ $A$ याति। २९ $A$ मृ।
 そし $\mathbf{A}$ 用। ३く $\mathbf{A}$ तु।

उन्नतं चे विशालं च परिकल्यें महीक़हहम्।
शाखां छिन्द्धे(चवा) तरोसतस्यं वायव्य(सड्गकारिणीमू ॥ ५? ॥
पार्श्वयेश्य पुरो भिर्त्तैं कुर्यार्द्धन्तद्दयन्तरम्(रे)। पश्वह्त्तभमाणेन पश्यार्दारंशं (घं) प्रकल्पयेत्व् ॥ ५२॥
 हरितैः पह्ववैर्युक्तंभ्स्तंत्र संवस्धितानि च (नपि) ॥ ५३॥

 दशहस्तान्तरे मिंत्तेः पार्व्वयोरुभयोरपि।
 ड्रु्धकौँ: शतस ख्ख्याकाँ गच्छँन्ति नृपशासनात् ।

कोशमात्रावधिंत्तन्र पटानाममन्तयोर्मेवेत्।
पूँगयुयुरिति ज्ञात्वा भटँों पक्षद्बयस्थिताः ॥ ५७॥
राजा महीरहं पृष्टे कृत्वा पृचछे(पइये)दतन्द्र्रितः ।
पश्याद्दागे प्रियाः कान्तःः कान्तियुक्ता निवेशयेत् ॥५८॥

योषितां पृष्ठभ้गे तां(तान) भिन्तिमध्ये निवेकायेत् ॥ ५९॥

ध्वृनिमुचैः भकुर्वन्ति प (प) लायन्ते यथा मृगॉःः ॥ १६६०।।
 $A$ दू। $A$ दिर्धा। १० $A$ विछान्य। १९ $A$ तै। १२ $A$ तन्र। १₹ $A$ धि। १४ $A$ तिदध्रतुतातित्ति। १५ $A$ जै। १६ $A$ बृ। १७ $A$ ता। १८ $A$ यंव्याद्। १९ $A$ णि। २० $A$ त्तिते। २१ $A$ यारत्तरयो। २२ $A$ ड। २₹ $A$ गु। २४ $A$ युत। २५ $A$ का। २६ $A$ सा। २७ $A$ छा२८ $A$ हैं। २९ $A$ ल्य। ₹० $A$ ड। ₹१ $D$ धिः। ३२ $A$ धीत। ₹₹ $A$ यन्तयोत्त। ३४ $A$ पुरयेशामि। ३५ $A$ त। ३६ $A$ ताः। ₹० $A$ वितका। ३८ $A$ ज्ञाशि। ३ड $A$ न। ४० $A$ तागेता। $\gamma 9 A$ तिति। ४२ $A$ त्त्पाक्ति। ४३ $A$ ता।


पृष्ठतश्भानुगच्छान्ति पैड्डिस्थास्तु इनैःः श शनै: ${ }^{3}$ । ततो नृपान्तिकं यान्ति मृथाँः सर्वे भैगातुराः ॥ ६? ॥ बीथिद्दूयेन धावन्ति रुरसारड़ँसंसराः।
हरिणाँ: स्कररा व्याघ्रा वृकों ॠक्षाश्य जम्बुकृ: ॥ ६२ ॥

धावतो बीचियुग्मेन लंक्ष्ये्याबच(व)संयुतः ॥ ६३॥
भकारमन्यं वर्ष्य्योंमि तथा काण्डपटाश्रयम् ।

कुतानेकत्र मिलितान् विंख्वस्तान् सेच्छचर्यों स्थितान्।



वायोरधस्तथा पार्म्व वेष्ष्रियेत्वा पदेः सैसैः।

व(प)ानाक्रम्य तिष्टन्ति समन्तार्दुर्धका द्वम् ।
यथा सरमीरणस्यापि निष्कासो दुर्छभो भवेत् ॥ ६८।।

สัँःः भविइय भूपालः पूर्ववद्विटपार्श्रैतः ॥ ६९॥

समन्तार्पर्पेरिधावन्त औयान्ति नृपसम्मुखम् ॥१६७०॥
 $<A$ णा। $s A$ कर। $9 \circ A$ का। ११ $A$ ता। १२ $A$ हि। १३ $A$ सु। १४ $A$ सीलि। १५ $A$ खे। १६ $A$ विन्वि। १७ $A$ क्ष। १८ $A$ क्षा। १९ $A$ लिद⿸户द्द। २० $A$ रैं पुं। २१ $A$ बहु। २२ $A$ मृ।
 ३० $A$ ते। ३१ $A$ लिवद्द । ३२ $A$ ता । ३३ $A$ दु । ३४ $A$ या । ३५ $A$ थद। ३६ $A$ दै।

 ५२ A वि। ५३ A मृगयुभकम्। ५४ A प। ५५ A अयोति।


एवं कार्णुपोोप्रूँता मृगया परिकीर्तिंता।
सोमेश्वररेर्द्रेण वेवाहजा कध्यतेघ्युना॥ ७२ ॥
जात्टैमंभ्वं समाख्ब बिक्षित जविनंन हृँः।

अभ्वजा मूगया गोक्ता ताठिका कथ्यतेड्धुना।





वायोरधस्तने स्स्थैंद्वा ताँँके (के) भेरये त्रतः।
दूरतस्ताउको गत्वा भ्रुमिता ममवत्तरंग (काॅ्रमवर्तनः)॥ ७७॥
विकीयें मुर्द्धजान पश्यांत्कुर्वाँः करतालिकीः।

मुगो श्रुन्तमनाः पश्वान्ताइके दत्तलोर्चँचःः।


पधार्बैं तमायातु सुग(गं) पृप्देशतः ॥ १६८०॥
 < $A$ खेत्रे। $A$ चा । १० $A$ तामश्व । ११ $A$ १। १२ $A$ रितिरैले । १₹ $A$ शेशोहन्न्या तु। १४ $A$ नाडी। १५ $A$ ऐ । १६ $A$ रु। १७ $A$ वापिति । १८ $A$ सा। १९ $A$ वेत् । २० $A$ त। २१ $A$ रुहंहं हरिणे। २२ $A$ क्षा। २३ $A$ र्निनम्। २४ $A$ र्ये। २५ $A$ सर्वा। २६ $A$ ता। २० $A$ घी। २८ $A$ कृ। २९ $A$ ट। ३० $A$ त। ३१ $A$ तृ । ३२ $A$ ग। ३₹ $A$ कि। ३४ $A$ मुर्द्धनान्यश्वा।


 अनुविचंत्ं मुगं विध्येयथा वक्षसि भज्यंते ॥८? ॥

ताडिता(का) मृगया भोक्ता वागुजा मर्थंत्रेज्युँना। भचण्मारते बाति मिलिते मृगयूथके ॥८२॥

यञ गन्बवहो याति मुगाणां सम्मुखं ततः ॥ ८३ ॥


गान्नै" निगूट्य बाढें च मुगाणां सम्मुखंखं तृqः।




श्वर्या परिधावन्ति यन्र राजा च्यवस्पियेंः ॥ ८७॥
पुरोगामिनपुस्ट्रज्य शेषान्विध्येग्मृगान्नृंदें।
एवं तु वायुजा मोक्ता दार्मेंनी कध्यतेग्धुना॥ ॥८ ॥


न खंभैन्ते मृगा घौंसं पार्नौंयं नाप्तुवन्ति च।
क्षुत्रिपपासासमाक्रान्ताः श्रान्ता मृष्यन्ति डुण्यकम् ॥ १६९०॥
१ $A$ छा ₹ $A$ रो। ₹ $A$ दे। $A$ नु। ५ $A$ चिन्ट्य $1 \& A$ न्थे। $v A$ मता। $\subset A$ 竑 मुगो। $\frac{A}{}$ छे बु। १० $A$ के। ११ $A$ छा । १२ $A$ थदशी। १३ $A$ दां। १४ $A$ शिमुख। १५ $A$ त्रातिगुल्हाबाटं। १६ $A$ खो। १७ $A$ कि। १८ $A$ छा१९ $A$ का। २० $A$ णो। २१ $A$ ला। २२ $A$ पुछैकै। २३ $A$ गा। २४ $A$ तृ। २५ $A$ यो। २६ $A$ नं। २७ $A$ ता। २८ $A$ प। २९ $A$ म। ३० $A$ ता। ३१ $A$ दरयदि। ३२ $A$ हू। ३३ $A$ पूर्वत। ३४ $A$ तंते। ३५ $A$ श्वा। ३६ $A$ नि। ३७ $A$ क्षिपियासासममांकीता मृष्ष्यन्नि खुव्धकं।

ततेः क्रमेण निकटं समागचछँचत ढ्रुध्यः।
घासव्यग्रः क्षुधाक्रान्तीः सहृँन्ते ब्रुबकध्वनिम् ॥९? ॥
ऐवं दं द्मनजा मोक्ता कोपजा कथ्यतेडध्युना।
भूँलोकमझ्धदेवेने मृगयातच्ववेदिन्नाँ॥२॥
भूंम्यर्थं स्रीनिमित्तं वा युध्घेंमानावैमर्षिता (तम्)।

कोपजा मृगया पोक्ता साम्पतं कामजौच्चैते।
रममाणौ मृगौ कामझद्बन्याद्यत्र नराधिंःः ॥९४ ॥
कामजा सा मृगव्या स्यादिदार्नी" ध्वनिजोच्यते।
आश्रित्य भूँहहं राजा मृगभक्ष्येः फलैंयुत्यम् ॥९५॥
२दीपसारड्गकानग्रे विधायँय धरणीपतिः ${ }^{\text {4 }}$ ।
सारड्गवदाभिज्ञात्वा(य) मृगयें: कारयेद् ध्वनिम् ॥९६॥
ध्वर्निं श्रुत्वा समायान्निं सारड्गा ध्वनिसाम्यंतः । सायंकाले तथा रात्रौ प्रातर्वा पृथिaीपति:*॥ ९७ ॥

ध्वनिजैंबं समाख्याता छँँच्या मदाविकारजा॥९८॥
तगरस्य फलं दद्यात्सारड्गाय विचक्षणँः।



१ $A$ त्र। २ $A$ छ। ३ $A$ न्ता। ૪ $A$ देते त्रुघ्चरघ्वनि। ५ $A$ ये। \& $A$ मदनजा।
 १५ $A$ व्य। १६ $A$ मांबद्द । १७ $A q$ ११८ $A$ सा। १९ $A$ नि। २० $A$ तू। २१ $A$ क्ष्यै। २२ $A$ हैयु। २३ $A$ दि। २४ $A$ यं। २५ $A$ ति। २६ $A$ ति। २७ $A$ युक्वारयेष्वनि। २८ $A$ नि। २९ $A$ ति। ३० $A$ त। ३१ $A$ ति। ३२ $A$ ते। ३३ $A$ विशिष्ये। ३ु $A$ वृ । ३५ $A$ क ।



एवं मदविकारोत्त्यो मूगया परिकीर्तिता।
तुषारजा मृग्यवा तु साम्मतं कर्थ्येते मया ॥ १॥
भाट्क्काले वसाने (सन्ते) तु शरदागमने तथा।

तुपॉरसीकर्रचसताँ गुल्मान्तां(न्ते) निबसन्ति ते।
प्रत्युपात्वूर्वपुत्याय कल्वा देवार्चनादिकम् ॥ ३॥


ततः पुःः पथावन्ति महिपाखबढुण्धकाः।

सड़ोचितसमस्तांक्गेंब् शीतार्तान् मीलितेक्षणाव् (न)।





ये (ए) वं तुपारजा मोक्ता मृगया हूंघ्रकारिणी।
पाशजा कर्येते सम्पद्र मुगयौथ तरक्षयावहा ॥९॥


$9 A$ छा। ₹ $A$ थी । ₹ $A$ स्थानाषु । $\gamma A$ सु । $५ A$ खा । \& $A$ षेर। ज $A$ स्था। $<A$ बमता। क $A$ षुषापु । १० $A$ विरं । ११ $A$ छे । १२ $A$ स्या। १३ $A$ का। १४ $A$ लि। १५ $A$ यस्यतो। १६ $A$ ह्ञासीतार्थामि। १७ $A$ दिमृगाहध्रृ। १८ $A$ हि । १९ $A$ सृ। २० $A$ रिणं। २१ $A$ गै। २२ $A$ यु। २₹ $A$ योगर्म । २४ $A$ प। २५ $A$ श्रीत। २६ $A$ तु। २० $A$ सेव्या। २८ $A$ बहुकौतुकं। ३९ $A$ शि । ३० $A$ व्य । ३१ $A$ व्यातकृ । ३२ $A$ हिर्र । ३३ $A$ गज़ा। ३४ $\mathbf{A}$ संक्रुसां। ३५ $\mathbf{A}$ जी। ३६ $\mathbf{A}$ शानू कुरुपायुर्विनिनिमितान्।

मृदुले सूभदेशे तु तृणमध्ये व्वल्रक्षितान्ये।

भसार्य वध्रमेकन्न परतोऽनुत्रजेन्नृँपः।
शिक्षितं जवही़ीनेश्न सारमेयं विमोचेयेत् ॥ १२ ॥
ततो जाल्या(ल्रा) पपल्रायन्ते विद्रायोल्क्रंविकां ततः।
पश्चात्पीरौर्निबध्यन्ते मृगा ब्याकुछचेतसेः ॥ १₹ ॥
ताइ्यन्ते लग्गुंडैं पश्वान्मोध्यन्ते कणठदेशांतः ।
ऐंनं तु पाइजा मोर्तीं जालजाप्येवमेब हि ॥१४।।
जालैबैद्दींस्तथा व्यालान् र्जन्जुभ्यां पक्षयोद्द्वयो:
यैन्चितान् कणठदेशे तु भ्र्रामयेत्पुरंमध्यंतः ॥ १५ ॥
दूำरान्र्र ${ }^{23}$ गते पथाद्र्ज्जुमेकां विमोचयेत।
हरिणंण भग्रपादन्तु कर्व्वों तस्य पुरो न्यसेव् ॥ ३६॥
तदु(दू)रूस्थितमांसेन चित्रकं द(त)पर्पयेंस्युधीः।
सुँुखं भमृज्याँद्धैंत्तेन सर्वाड्गे ल्रोडयेदपि ॥ १७॥
अामग्रपददं हरिणं दीर्घरज्ञ(ज्जु)नियन्त्तितम ।
शमोचयेयेप्पुरत्तस्य विचिच्रमतुधावति ॥ १८॥


तथतो रजुः (ज्जुः) भमोक्तव्या व्याप्रकण्ठनिवेशिताँं।
पर्याद्दिनत्रयेडतीते मृं मुं्चेदर्जनुँकम् ॥ १७२०॥
 $<A$ जजा । ९ $A$ ल्लवीकायवि । १० $A$ ताशोणिव्येते । ११ $A$ स । १२ $A$ है । १३ $A$ त। १४ $A$ ये। १५ $A$ न्कालजा। १६ $A$ धाव्याघ्रान् रज्जुल्यां। १७ $A$ यो। १८ $A$ यांत्रिता। १९ $A$ त्वा। २० $A$ पु। २१ $A$ त। २२ $A$ दे। २३ $A$ त्र। २४ $A$ कृतस्य। २५ $A$ सु। २६ $A$ मृषं। २७ $A$ दूर। २८ $A$ गोवयेपु। २९ $A$ लि। ३० $A$ म। ३१ $A$ पुर्या। ३२ $A$ वैं। ३₹ $A$ वा। ३र $A$ ल्यसिद्रक्र। ₹५ $A$ त्रो। ३६ $A$ दी। ३७ $A$ ति। ₹< $A$ चे। ३९ $A$ ज।

शिक्षितव्यं (व्यो) कमेणैन(वं) केष्णसारवधं पति।
चित्रको च्याइ्रजातीयस्तम₹प्यमृते क्षैपेत् ॥ २१॥
आरेप्ये शकटे व्याव्रमश्वपृष्ठेडयवा पुनः।
मोचयेद्वरिणांन् द्वन्नुं गत्व्वाडरणयं नरेจवरःः॥ २२ ॥
सावकाओो बनोदेदोगे मोचयेदेणवृन्दके।
अनुसुत्य ततो वेगोंद् मृगेंद्दिगुणवेगवान् ॥ २३॥
विहाय हरिणीवृद्दं कुणसारं जिघांसति।
एवं नुँ व्यांज़ंजा मोक्ता मृगया विस्मयाबहा॥ ॥४ ॥
एकविंशतिभेदेड़यं विनोदो। मृगयोमृचः।


॥ इति चतुर्थंविंशतेः पश्न्वद्रोडध्यायः॥


१ $A$ छा। ₹ $A$ ति। ३ $A$ णा । $\gamma A$ धस । ५ $A$ णांहुंतु । \& $A$ त्वाचार। $\cup A$ र । く $A$ नादे $19 A$ गामृ। $9 \circ A$ गाद्वि। ११ $A$ 命। १२ $A$ त। १३ $A$ घ्रपो। १४ $A$ ण। १५ $A$ त। १६ $A$ का १७ $A$ कारे। १८ $A$ gives the following two lines in addition:-

मृंगेन्द्धावधिकः प्राणं कथिता सोमभूभुजा ॥
इति प्रोक्तभकारेण विनोदो मृगयोद्भवः ॥


Gaekwad's Oriental Series


## SELECT OPINIONS

Sylvain Levi : The Gaekwad's Series is standing at the head of the many collections now published in India.

Asiatic Review, London: It is one of the best series issued in the East as regards the get up of the individual volumes as well as the able editorship of the series and separate works.

Presidential Address, Patna Session of the Oriental Conference: Work of the same class is being done in Mysore, Travancore, Kashmir, Benares, and elsewhere, but the organisation at Baroda appears to lead.

Indian Art and Letters, London: The scientific publications known as the "Oriental Series" of the Maharaja Gaekwar are known to and highly valued by scholars in all parts of the world.

Journal of the Royal Asiatic Society, London: Thanks to enlightened patronage and vigorous management the "Gaekwad's Oriental Series" is going from strength to strength.

Sir Jadunath Sarkar, Kt.: The valuable Indian histories included in the "Gaekwad's Oriental Series" will stand as an enduring monument to the enlightened liberality of the Ruler of Baroda and the wisdom of his advisers.

[^75]
## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Critical editions of unprinted and original works of Oriental
Literature, edited by competent scholars, and published at the Oriental Institute, Baroda

## I. BOOKS PUBLISHED.

Rs. A.

1. Kāvyamīmāmisā : a work on poetics, by Rājaśekhara (880-920 A.D.) : edited by C. D. Dalal and R. Anantakrishna Sastry, 1916. Reissued, 1924. Third edition revised and enlarged by Pandit K. S. Ramaswami Shastri of the Oriental Institute, Baroda, 1934 .. 2-0

This book has been set as a text-book by several Universities including Benares, Bombay, and Patna.
2. Naranārāyaṇānanda : a poem on the Paurānic story of Arjuna and Krṣna's rambles on Mount Girnar, by Vastupāla, Minister of King Viradhavala of Dholka, composed between Samvat 1277 and 1287, i.e., A.D. 1221 and 1231 : edited by C. D. Dalal and R. Anantakrishna Sastry, 1916 ..

Out of print.
3. Tarkasañgraha : a work on Philosophy (refutation of Vaiśesika theory of atomic creation) by Ānandajñāna or Anandagiri, the famous commentators on Sankarācärya's Bhāsyas, who flourished in the latter half of the 13th century: edited by T. M. Tripathi, 1917. Out of print.
4. Pārthaparākrama : a drama describing Arjuna's recovery of the cows of King Virāta, by Prahlādanadeva, the founder of Palanpur and the younger brother of the Paramāra king of Chandrāvatī (a state in Mārwār), and a feudatory of the kings of Guzerat, who was a Yuvarāja in Samvat 1220 or A.D. 1164: edited by C. D. Dalal, 1917 .. .. .. Out of print.
5. Rāṣtraựhavamísa: an historical poem (Mahākā̄ya) describing the history of the Bāgulas of Mayūragiri, from Rāstraudha, king of Kanauj and the originator of the dynasty, to Nārāyana Shāh of Mayūragiri, by Rudra Kavi, composed in Saka 1518 or A.D. 1596: edited by Pandit Embar Krishnamacharya with Introduction by C. D. Dalal, 1917 .. .. Out of print.
6. Lingānuśāsana : on Grammar, by Vāmana, who lived between the last quarter of the 8th century and the first quarter of the 9th century: edited by C. D. Dalal, 1918
7. Vasantavilāsa: an historical poem (Mahākāvya) describing the life of Vastupāla and the history of

Guzerat, by Bālachandrasūri (from Modheraka or Modhera in Kadi Prant, Baroda State), contemporary of Vastupāla, composed after his death for his son in Samvat 1296 (A.D. 1240) : edited by C. D. Dalal, 1917 1-8
8. Rūpakaṣatkam : six dramas by Vatsarāja, minister of Paramardideva of Kalinjara, who lived between the 2nd half of the 12th and the lst quarter of 13 th century : edited by C. D. Dalal, 1918 .. Out of print.
9. Mohaparãjaya : an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumārapala, the Chalukya King of Guzerat, to Jainism, by Yaśaḥpāla, an officer of King Ajayadeva, son of Kumārapāla, who reigned from A.D. 1229 to 1232 : edited by Muni Chaturvijayaji with Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1918
10. Hammiramadamardana : a drama glorifying the two
brothers, Vastupāla and Tejahpāla, and their King Vira-
dhavala of Dholka, by Javasimhasūri, pupil of Vira-
sūri, and an Acārya of the temple of Munisuvrata
at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286
or A.D. 1220 and 1239 : edited by C. D. Dalal, 1920 . . $2-0$
11. Udayasundarīkathā : a romance (Camp $\bar{u}$, in prose and poetry) by Soḍdhala, a contemporary of and patronised by the three brothers, Chchittarāja, Nāgārjuna, and Mummuṇiräja, successive rulers of Konkan, composed between A.D. 1026 and 1050 : edited by C. D. Dalal and Pandit Embar Krishnamacharya, 1920

12. Mahävidyāvidụmbana : a work on Nyāya Philosophy,
by Bhatta Vādindra who lived about A.D. 1210 to
1274 : edited by M. R. Telang, 1920 ..... 2-8
13. Prācinagurjarakāvysangraha : a collection of old
Guzerati poems dating from 12th to 15 th centuries
A.D. : edited by C. D. Dalal, 1920

$2-4$

14. Kumārapālapratibodha: a biographical work in
Prākrta, by Somaprabhāchārya, composed in Samvat
1241 or A.D. 1195 : edited by Muni Jinavijayaji, 1920 ..... 7-8
15. Ganakārikā : a work on Philosophy (Pāśupata School), by Bhăsarvajña who lived in the 2nd half of the 10th century : edited by C. D. Dalal, 1921 ..... $1-4$
16. Sañgitamakaranda : a work on Music, by Nārada: edited by M. R. Telang, 1920 ..... 2-0
17. Kavindrācārya List : list of Sanskrit works in the collection of Kavindrācārya, a Benares Pandit (1656 A.D.) : edited by R. Anantakrishna Shastry, with a foreword by Dr. Ganganatha Jha, 1921 ..... 0-12
18. Vārāhagrhyasūtra: Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda: edited by Dr. R. Shamasastry, 1920 ..... $0-10$
19. Lekhapaddhati : a collection of models of state and pri-vate documents, dating from 8th to 15 th centuries A.D.:
edited by C. D. Dalal and G. K. Shrigondekar, 1925 .. .. .. .. ..
20. Bhavişayattakahā or Pañcamīkahā : a romance in
Apabhraḿáa language, by Dhanapāla (circa 12th cen-
tury): edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. Gune, 1923
21. Bhavişayattakahā or Pañcamīkahā : a romance in
Apabhraḿsa language, by Dhanapāla (circa 12th cen-
tury) : edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. Gune, 1923
22. Bhavişayattakahā or Pañcamīkahā : a romance in
Apabhraḿsa language, by Dhanapāla (circa 12th cen-
tury) : edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. Gune, 1923
23. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important Paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere, compiled by C. D. Dalal and edited by Pandit L. B. Gandhi, 1923

3-4
22. Paraśurāmakalpasūtra : a work on Tantra, with commentary by Rāmeśvara: edited by A. Mahadeva Sastry, B.A., 1923 .. .. Out of print.
23. Nityotsava : a supplement to the Paraśurāmakalpasūtra by Umānandanātha: edited by A. Mahadeva Sastry, B.A., 1923. Second revised edition by Swami Tirvikrama Tirtha, 1930

5-0
24. Tantrarahasya: a work on the Prābhākara School of Pūrvaminaāmıāa, by Rāmānujācārya: edited by Dr. R. Shamasastry, 1923

Out of print.
25, 32. Samarāñgana: a work on architecture, townplanning, and engineering, by king Bhoja of Dhara (11th century): edited by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Shastri, Ph.D. Illustrated. 2 vols., 1924-1925
26, 41. Sādhanamālā : a Buddhist Tāntric text of rituals, dated 1165 A.D., consisting of 312 small works, composed by distinguished writers : edited by Benoytosh Bhattacharyya, M.A., Ph.D. Illustrated. 2 vols., 19251928
27. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central Library, Baroda: compiled by G. K. Shrigondekar, M.A., and K. S. Ramaswāmi Shastri, with a Preface by B. Bhattacharyya, Ph.D., in 12 vols., vol. I (Veda, Vedalakṣana, and Upaniṣads), 1925

6-0
28, 84. Mānasollāsa or Abhilaṣitārthacintāmaṇi : an encyclopædic work treating of one hundred different topics connected with the Royal household and the Royal court, by Someśvaradeva, a Chalukya king of the 12 th century : edited by G. K. Shrigondekar, M.A., 3 vols., vol. I, 1925, vol. II, 1939
29. Nalavilāsa: a drama by Rāmachandrasūri, pupil of Hemachandrasūri, describing the Paurānika story of Nala and Damayanti : edited by G. K. Shrigondekar, M.A., and L. B. Gandhi, 1926

2-4
30, 31. Tattvasangraha: a Buddhist philosophical work of the 8th century, by Sāntaraksita, a Professor at Nāland $\bar{a}$ with Pañjikā (commentary) by his disciple Kamalaśla, also a Professor at Nālandā: edited by Pandit Embar Krishnamāchārya with a Foreword by B. Bhattacharyya, M.A., Ph.D., 2 vols., 1926
Rs. A.
33, 34. Mirat-i-Ahmadi: by Ali Mahammad Khan, the last Moghul Dewan of Gujarat: edited in the original Persian by Syed Nawab Ali, M.A., Professor of Persian, Baroda College, 2 vols., illustrated, 1926-1928
35. Mānavagrhyasūtra : a work on Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda with the Bhāsya of Asṭāvakra: edited with an introduction in Sanskrit by Pandit Rūmakrishna Harshaji Śāstri, with a Preface by Prof. B. C. Lele, 1926
36,68. Nāṭaśāstra : of Bharata with the commentary of Abhinavagupta of Kashmir : edited by M. Ramakrishna Kavi, M.A., 4 vols., vol. I, illustrated, 1926 (out of print), vol. II, 1934
37. Apabhramśakāvyatrayī : consisting of three works, the Carcarī, Upadeśarasāyana, and Kālasvarūpakulaka, by Jinadatta Sūri (12th century) with commentaries: edited with an elaborate introduction in Sanskrit by L. B. Gandhi, 1927
38. Nyāyapraveśa, Part I (Sanskrit Text) : on Buddhist Logic of Dinnāga, with commentaries of Haribhadra Sūri and Pārśvadeva: edited by Principal A. B. Dhruva, M.A., LL.B., Pro-Vice-Chancellor, Hindu University, Benares, 1930

39. Nyāyapraveśa, Part II (Tibetan Text): edited with
introduction, notes, appendices, etc., by Pandit Vidhu
sekhara Bhattacharyya, Principal, Vidyabhavana Vis
vabharati, 1927 ..... 1-8
40. Advayavajrasangraha: consisting of twenty short
works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Bud
dhist savant belonging to the llth century A.D.,
edited by Mahāmahopādhyāya Dr. Haraprasad Sastri,
M.A., C.I.E., Hon. D.Litt., 1927
42, 60. Kalpadrukośa : standard work on Sanskrit Lexicography, by Keśava : edited with an elaborate introduction by the late Pandit Ramavatara Sharma, Sahityacharya, M.A., of Patna and index by Pandit Shrikant Sharma, 2 vols., vol. I (text), vol. II (index), 1928-1932
41. Mirat-i-Ahmadi Supplement : by Ali Muhammad Khan. Translated into English from the original Persian by Mr. C. N. Seddon, I.C.S. (retired), and Prof. Syed Nawab Ali, M.A. Illustrated. Corrected reissue, 1928
42. Two Vajrayāna Works : comprising Prajñopāyaviniścayasiddhi of Anangavajra and Jñãnasiddhi of Indra-bhūti-two important works belonging to the little known Tantra school of Buddhism (8th century A.D.) : edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1929 ..
43. Bhāvaprakāśana : of Sāradātanaya, a comprehensive
work on Dramaturgy and Rasa, belonging to
A.D. 1175-1250; edited by His Holiness Yadugiri
Yatiraja Swami, Melkot, and K. S. Ramaswami Sastri,
Oriental Institute, Baroda, 1929
44. Bhāvaprakāśana : of Sāradātanaya, a comprehensive
work on Dramaturgy and Rasa, belonging to
A.D. $1175-1250$; edited by His Holiness Yadugiri
Yatiraja Swami, Melliot, and K. S. Ramaswami Sastri,
Oriental Institute, Baroda, 1929
45. Bhāvaprakāśana : of Sāradātanaya, a comprehensive
work on Dramaturgy and Rasa, belonging to
A.D. $1175-1250$; edited by His Holiness Yadugiri
Yatiraja Swami, Melliot, and K. S. Ramaswami Sastri,
Oriental Institute, Baroda, 1929
46. Bhāvaprakāśana : of Sāradātanaya, a comprehensive
work on Dramaturgy and Rasa, belonging to
A.D. $1175-1250$; edited by His Holiness Yadugiri
Yatiraja Swami, Melliot, and K. S. Ramaswami Sastri,
Oriental Institute, Baroda, 1929
47. Bhāvaprakāśana : of Sāradātanaya, a comprehensive
work on Dramaturgy and Rasa, belonging to
A.D. $1175-1250$; edited by His Holiness Yadugiri
Yatiraja Swami, Melliot, and K. S. Ramaswami Sastri,
Oriental Institute, Baroda, 1929 Orn ... 7-0
Rs. A.
48. Rāmacarita : of Abhinanda, Court poet of Hāravarsa probably the same as Devapāla of the Pāla Dynasty of Bengal (cir. 9th century A.D.) : edited by K. S. Rama- swami Sastri, 1929 ..... 7-8
49. Nañjarājayaśobhūșaṇa; by Nrsimhakavi alias Abhı- nava Kalidāsa, a work on Sanskrit Poetics and relates to the glorification of Nañjarāja, son of Vīrabhūpa of Mysore : edited by Pandit E. Krishnamacharya, 1930 ..... 5-0
50. Nāṭyadarpaṇa : on dramaturgy, by Rāmacandra Sūri with his own commentary: edited by Pandit L. B. Gandhi and G. K. Shrigondekar, M.A. 2 vols., vol. I, 1929 ..... -• - ..... 4-849. Pre-Dinnäga Buddhist Texts on Logic fromChinese Sources : containing the English translationof Śśatásástra of Āryadeva, Tibetan text and Englishtranslation of Vigraha-vyāvartan̄̄ of Nāgārjuna and there-translation into Sanskrit from Chinese of Upāyahr-daya and Tarkasástra: edited by Prof. Giuseppe Tucci,19309-0
51. Mirat-i-Ahmadi Supplement: Persian text giving an account of Guzerat, by Ali Muhammad Khan: edited by Syed Nawab Ali, M.A., Principal, Bahaud- din College, Junagadh, 1930 ..... 6-0
51, 77. Triṣașțiśalākāpurușacaritra: of Hemacandra, trans-lated into English with copious notes by Dr. HelenM. Johnson of Osceola, Missouri, U.S.A. 4 vols., vol. I(Ādiśvaracaritra), illustrated, 1931 ; vol. II, 193726-0
52. Daṇ̣aviveka: a comprehensive Penal Code of theancient Hindus by Vardhamana of the 15 th centuryA.D.: edited by Mahamahopadhyaya Kamala KrṣnaSmṛtitīrtha, 19318-8
53. Tathāgataguhyaka or Guhyasamāja : the earliest and the most authoritative work of the Tantra School of the Buddhists (3rd century A.D.) : edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1931
4-4
54. Jayākhyasamihitā : an authoritative Pāñcarātra work of the 5th century A.D., highly respected by the South Indian Vaisñavas: edited by Pandit E. Krishnamacharyya of Vadtal, with one illustration in nine colours and a Foreword by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1931 ..
55. Kāvyālañkārasārasamigraha: of Udbhaṭa with the commentary, probably the same as Udbhataviveka of Rājānaka Tilalka (lith century A.D.): edited by K. S. Ramaswami Sastri, 1931
56. Pārānanda Sūtra: an ancient Tāntric work of the Hindus in Sūtra form giving details of many practices and rites of a new School of Tantra: edited by Swami Trivikrama Tirtha with a Foreword by B. Bhattacharyya, Ph.D., 19313-0

57, 69. Ahsan-ut-Tawarikh : history of the Safawi Period of Persian History, 15th and 16th centuries, by Hasan-i-Rumlu: edited by C. N. Seddon, I.C.S. (retired), Reader in Persian and Marathi, University of Oxford. 2 vols. (Persian text and translation in English), 1932-34
58. Padmānanda Mahākāvya: giving the life history of Rṣabhadeva, the first Tirthankara of the Jainas, by Amarachandra Kavi of the 13th century: edited by H. R. Kapadia, M.A., 1932
59. Sabdaratnasamanvaya : an interesting lexicon of the Nānārtha class in Sanskrit compiled by the Maratha King Sahaji of Tanjore: edited by Pandit Viṭthala Śāstrī, Sanskrit Pathasāla, Baroda, with a Foreword by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1932
61. Saktisangama Tantra: a voluminous compendium of the Findu Tantra comprising four books on Kālī, Tārā, Sundari and Chhinnamastā: edited by B. Bhattacharyya, M.A., Ph.D., 4 vols., vol. I, Kālikhaṇda, 1932
62. Prajñāpāramitās: commentaries on the Prajñapāramita, a Buddhist philosophical work: edited by Giuseppe Tucci, Member, Italian Academy, 2 vols., vol. I, 1932
63. Tarikh-i-Mubarakhshahi : an authentic and contemporary account of the kings of the Saiyyid Dynasty of Delhi: translated into English from original Persian by Kamal Krishna Basu, M.A., Professor, T.N.J. College, Bhagalpur, with a Foreword by Sir Jadunath Sarkar, Kt., 1932
64. Siddhāntabindu : on Vedānta philosophy, by Madhusū.
dana Sarasvati with commentary of Puruṣottama:
edited by P. C. Divanji, M.A., LL.M., 1933
65. Istasiddhi : on Vedānta philosophy, by Vimuktātmā,
disciple of AVyayātmā, with the author's own comment-
ary : edited by M. Hiriyanna, M.A., Retired Professor
of Sanskrit, Maharaja's College, Mysore, 1933

66, 70, 73. Shabara-Bhāsya : on the Mīmäñsã Sūtras of Jaimini: Translated into English by Mahāmahopādhyāya Dr. Ganganath Jha, M.A., D.Litt., etc., ViceChancellor, University of Allahabad, in 3 vols., 19331936
67. Sanskrit Texts from Bali: comprising a large number of Hindu and Buddhist ritualistic, religious and other texts recovered from the islands of Java and Bali with comparisons: edited by Professor Sylvain Levi, 1933
71. Nārāyana Sataka : a devotional poem of high literary
merit by Vidyākara with the commentary of Pitāmbara:
edited by Pandit Shrikant Sharma, 1935 ..
72. Rājadharma-Kaustubha: an elaborate Smṛti work on Rajjadharma, Rajaniti and the requirements of kings, by Anantadeva: edited by the late Mahamahopadhyaya Kamala Krishna Smrtitirtha, 1935

$$
10-0
$$

74. Portuguese Vocables in Asiatic Languages : translated into English from Portuguese by Prof. A. X. Soares, M.A., LL.B., Baroda College, Baroda, 1936 ..
75. Nāyakaratna : a commentary on the Nyäyaratnamālā of Pārthasārathi Miśra by Rāmānuja of the Prābhākara School: edited by K. S. Ramaswami Sastri of the Oriental Institute, Baroda, 1937
76. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhandars at Pattan : edited from the notes of the late Mr. C. D. Dalal, M.A., by L. B. Gandhi, 2 vols., vol. I, 1937
77. The Foreign Vocabulary of the Quran : showing the extent of borrowed words in the sacred text : compiled by Professor Arthur Jeffery of the School of Oriental Studies, Cairo, 1938
80, 83. Tattvasangraha : of Sāntaraksita with the commentary of Kamalasila : translated into English by Mahamahopadhyaya Dr. Ganganath Jha, 2 vols., 1937-39 ..
78. Haminsa-vilāsa : of Hamisa Mitṭhu: forms an elaborate defence of the various mystic practices and worship: edited by Swami Trivikrama Tirtha and Mahamahopadhyaya Hathibhai Shastri, 1937
79. Sūktimuktāvalī: a well-known Sanskrit work on Anthology, of Jalhaṇa, a contemporary of King Krsna of the Northern Yādava Dynasty (A.D. 1247): edited by Pandit E. Krishnamacharya, Sanskrit Päthaśālā, Vadtal, 1938

## II. BOOKS IN THE PRESS.

1. Nāţyaśāstra : edited by M. Ramakrishna Kavi, 4 vols., vol. III,
2. Mānasollāsa or Abhilașitārthacīntāmaṇi, edited by G. K. Shrigondekar, M.A., 3 vols., vol. III.
3. Alamkāramahodadhi: a famous work on Sanskrit Poetics composed by Narendraprabha Sūri at the request of Minister Vastupāla in 1226 A.D. : edited by Lalchandra B. Gandhi of the Oriental Institute, Baroda.
4. Dvādaśāranayacakra: an ancient polemical treatise giving a résumé of the different philosophical systems with a refutation of the same from the Jain stand-
point by Mallavādi Suri with a commentary by Simhasuri Gani : edited by Muni Caturvijayaji.
5. Krtyakalpataru : of Lakṣmidpara, minister of King Govindachandra of Kanauj : edited by Principal K. V. Rangaswami Aiyangar, Hindu University, Benares.
6. Brhaspati Smrti, being a reconstructed text of the now lost work of Brhaspati : edited by Principal K. V. Rangaswami Aiyangar, Hindu University, Benares.
7. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental Institute, Baroda: compiled by K. S. Ramaswami Sastri, Srauta, Pandit, Oriental Institute Baroda, 12 vols., vol. II (Śrauta, Dharma, and Gṛhya Sūtras).
8. Mādhavānala-Kāmakandalā : a romance in old Western Rajasthani by Ganapati, a Kāyastha from Amod: edited by M. R. Majumdar, M.A., LL.B.
9. Tattvopaplava : a masterly criticism of the opinions of the prevailing Philosophical Schools by Jayarāsi: edited by Pandit Sukhalalji of the Benares Hindu University.
10. Anekāntajayapatākā : of Haribhadra Suri (c. 1120 A.D.) with his own commentary and Tippanaka by Munichandra the Guru of Vādideva Sūri : edited by H. R. Kapadia, M.A.
11. Parama-Samhitā : an authoritative work on the Pãncharātra system: edited by Dewan Bahadur $S$. Krishnaswami Aiyangar, of Madras.

## III. BOOKS UNDER PREPARATION.

1. Prajñāpāramitās: commentaries on the Prajñāpāramitā, a Buddhist philosophical work: edited by Prof. Giuseppe Tucci, 2 vols., vol. II.
2. Saktisangama Tantra : comprising four books on Kāli, Tārā, Sundarī, and Chhinnamastā: edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 4 vols., vols. II-IV.
3. Natyadarpaṇa : introduction in Sanskrit giving an account of the antiquity and usefulness of the Indian drama, the different theories on Rasa, and an examination of the problems raised by the text, by L. B. Gandhi, 2 vols., vol. II.
4. Gurjararāsāvalī : a collection of several old Gujarati Rāsas: edited by Messrs. B. K. Thakore, M. D. Desai, and M. C. Modi.
5. Tarkabhāșā : a work on Buddhist Logic, by Mokṣākara Gupta of the Jagaddala monastery: edited with a Sanskrit commentary by Pandit Embar Krishnamacharya of Vadtal.
6. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental Institute, Baroda : compiled by the Library staff, 12 vols., vol. III (Smrti MSS.).
7. An Alphabetical List of MSS. in the Oriental Institute, Baroda : compiled from the existing card catalogue by the Library Staff.
8. Nitikalpataru: the famous Nīti work of Ksemendra: edited by Sardar K. M. Panikkar, M.A., of Patiala.
9. Chhakkammuvaeso : an Apabhramsa work of the Jains containing didactic religious teachings: edited by L. B. Gandhi, Jain Pandit.
10. Sarnrăt Siddhānta: the well-known work on Astronomy of Jagannatha Pandit: critically edited with numerous diagrams by Pandit Kedar Nath, Rajjyotisi, Jaipur.
11. Vimalaprabhā : the famous commentary on the Kālacakra Tantra and the most important work of the Kālacakra School of the Buddhists : edited with comparisons of the Tibetan and Chinese versions by Giuseppe Tucci of the Italian Academy.
12. Niṣpannayogāmbara Tantra: describing a large number of mandalas or magic circles and numerous deities: edited by B. Bhattacharyya.
13. Basatin-i-Salatin : a contemporary account of the Sultans of Bijapur: translated into English by M. A. Kazi of the Baroda College and B. Bhattacharyya.
14. Madana Mahärṇava : a Smrtti work principally dealing with the doctrine of Karmavipāka composed during the reign of Māndhātā son of Madanapāla: edited by Embar Krishnamacharya.
15. Triṣaṣtiśalākāpuruṣacaritra: of Hemacandra: translated into English by Dr. Helen Johnson, 4 vols., vols. III-IV.
16. Vivāda Cintāmaṇi : of Vāchaspati Miśra: an authoritative Smprti work on the Hindu Law of Inheritance: translated into English by Mahamahopadhyaya Dr. Ganganatha Jha.
17. Bṛhaspatitattva: a Śaiva treatise belonging to an early stratum of the Agamic literature written in old Javanese with Sanskrit slokas interspread in the text: edited by Dr. A. Zeiseniss of Leiden.
18. Aṇu Bhāṣya: a standard work of the Śuddhādvaita School : translated into English by Prof. G. H. Bhatt, M.A. of the Baroda College.
19. Aparājitaprcchā : a voluminous work on architecture and fine-arts : edited by Mr. P. A. Mankad, L.C.E.
20. Hetubindu : the famous work of Dharmakirti on Buddhist logic : edited from a single MS. discovered at Pattan, by Pandit Sukhalalji of the Benares Hindu University.
21. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhandars at Pattan : edited from the notes of the late Mr.
C. D. Dalal, M.A., by L. B. Gandhi, 2 vols., vol. II.

For further particulars please communicate with-

The Director, Oriental Institute, Baroda.

## THE GAEKWAD'S STUDIES IN RELIGION AND PHILOSOPHY.

1. The Comparative Study of Religions: [Contents: I, the sources and nature of religious truth. II, supernatural beings, good and bad. III, the soul, its nature, origin, and destiny. IV, sin and suffering, salvation and redemption. $V$, religious practices. VI, the emotional attitude and religious ideals]: by Alban $G$. Widgery, M.A., 1922
2. Goods and Bads : being the substance of a series of talks and discussions with H.H. the Maharaja Gaekwad of Baroda. [Contents : introduction. I, physical values. II, intellectual values. III, æsthetic values. IV, moral value. V, rellgious value. VI, the good life, its unity and attainment]: by Alban G. Widgery, M.A., 1920. (Library edıtion Rs. 5)
3. Immortality and other Essays : [Contents: I, philosophy and life. II, immortality. III, morality and religion. IV, Jesus and modern culture. $V$, the psychology of Christian motive. VI, free Catholicism and non-Christian Religions. VII, Nietzsche and Tolstoi on Morality and Religion. VIII, Sir Oliver Lodge on science and religion. IX, the value of confessions of faith. X, the idea of resurrection. XI, religion and beauty. XII, religion and history. XIII, principles of reform in religion]: by Alban $G$. Widgery, M.A., 1919. (Cloth Rs. 3)
4. Confutation of Atheism : a translation of the Hadis-iHalila or the tradition of the Myrobalan Fruit: translated by Vali Mohammad Chhanganbhai Momin, 1918 .

0-14
Conduct of Royal Servants : being a collection of verses
from the Viramitrodaya with their translations in
English, Gujarati, and Marathi: by B. Bhattacharyya,
M.A., Ph.D. .. $\quad$. $\quad$.

## SELLING AGENTS OF THE GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

## England

Messrs. Luzac \& Co., 46, Great Russell Street, London, W.C. 1.

Messrs. Arthur Probsthain, 41, Great Russell Street, London, W.C. 1.

Messrs. Deighton Bell \& Co., 13 \& 30, Trinity Street, Cambridge.

Germany
Messrs. Otto Harrassowitz, Buchhandlung und Antiquariat, Querstrasse 14, Leipzig, C. 1.

Austria
Messrs. Gerold \& Co., Stefansplatz 8, Vienne.
Calcutta
Messrs. The Book Co., Ltd., 4/3, College Square.
Messrs. Thacker Spink \& Co., 3, Esplanade East.
Benares City
Messrs. Braj Bhusan Das \& Co., 40/5, Thathari Bazar.
Lahore
Messrs. Mehrchand Lachmandass, Sanskrit Book Depôt, Said Mitha Street.
Messrs. Motilal Banarsidass, Punjab Sanskrit Book Depôt, Said Mitha Street.

Bombay
Messrs. Taraporevala \& Sons, Kitab Mahal, Hornby Road.

Messrs. Gopal Narayan \& Co., Kalbadevi Road.
Messrs. N. M. Tripathi \& Co., Kalbadevi Road.
Poona
Oriental Book Supply Agency, 15, Shukrawar Peth.

## PRESIDENT'S <br> SECRETARIAT <br> LIBRARY


[^0]:    1. काश्शिव्यव् द्रविडकामिन्यः प्रकाशितपयोधराः।।
    2. गर्जर्यो बनिताः काश्र्विदापाणिक्रतकज्चुकाः ॥
    3. नान्द्धीपयाधर इवातितरां प्रकाशो नो घुर्जरीस्तन इवातितरां निग्यदः।
    अर्थो गिरामापिहितः विहितश्र्व कश्चिव्व् सौभाग्वमेति मरहृ्टवध्यक्रुचाभः॥
[^1]:    1．cf．The line पश्चाङ्न 庆वद्देष्टय चर्तिनद्दोजज्नला वपा Page 128．shows how almanacs were prepared．They were in scrolls．Before the art of printing came to India such almanacs $w, r e$ in use everya here．

    2．In medical books we find that every season has the संचय of some दोष （i．e．वात，पित्त and कफ）and the प्रकेप of some दोष．

[^2]:    1. लहांटे तिलकं कुर्पान्मध्ये कज्जलरेखया। तस्याः पार्श्वं च रेखाम्यां सिताम्यां परिभूषयेत् ॥
    —मानसोल्वास्स 4-1-11.
    2 हीपिपुच्छाजिनेनाथ क्रुर्याच्छिरासे शोखरम्।
    -मानसोल्धास 4-1-12.
[^3]:    1. The यबनs were considered as very powerful enemies even at that time, owing perhaps, to the invasions of Mahmud of Gazni.
[^4]:    १ MSS चतुष्कभेद ( $A D$ दाः ) २ MSS रेंदै ( F द०) ३ $D$ देशभाषा $\gamma A$ तु ५ Mss ण ६ F न्र्र $\cup \mathrm{Mss}$ न्दे ८ AF तः ९ F भु १० BD तिमं ११ Mss ताः १२ F क्ता १३ Mss. ०णा ये १४ $F$ ना १५ MSS तिपूरिताः ( $\mathrm{F}^{\circ}$ नि०) । १६ $M S S$ चत्वारः संस्थिताः। १७ $F$ ता १८ $A$ श्ग १९ F त्यः Mss, भ्य २० E रो २१ MSS चतु:षष्बहिश्च।

[^5]:    १ D . omits this time. ₹ A कौ। ₹ F दरीा। । D ले । ५ A घां। ₹ A घां। ज A नंवैद। F न चैव। ८ A तुर्य । 9 F णा। 90 F त। 99 बा। १२ Mss स्त १३ F द्भर्द्षः A दर्भृश। १४ Mss मास्त १५ A करिं। १६ A रोष। १७ ल्वा । १८ A स्तु १९ F को। २० F ग। २१ B . F निर्क्यित । २२ F ग । २३ ब्वेान। २४ F पा । २५ F ग। २६ F पा. २७ F ता. २८ F ग.

[^6]:    १ F omits this and the following three lines २ A म्पयेन्मृ। ३ BD इति
    
    

[^7]:     नम्रं। ८ $D F$ दा। $s B D$ भर्तु:। १० $D$ द्घं। ११ $D$ रः। १२ $A$ द्धार्य $D$ द्वरघ्य।

[^8]:    १ Mss तां।₹ A न्ते। ३ Mss ल । ४ B. D. F add this line $५ \mathrm{~A}$ सादवा मकृमा C D उमान कृता, B दमावक्रमा। \& Mss except F तिः। ง A म्व।

[^9]:     $<\mathrm{A}$ ग्रध्यायाः D ग्रवायामा। ९ FA दिष्छा। 90 A छस। ११ A ．वि। १२ F ．शां। १३ A सां। १४ A ल्पते F हपयेत्। १५ A न्या।१६ A ड्य। १७ D मा।१८ A चका समा। १९ A यांशकेकागा। २० D योः। २१ B．F．हर्वा। २२ BD समध्यानां। २₹ F．C．र। २४ A ．आयु and आघले। २५ D तत्। २६ D．न्भवा। २७ A बल। २८ D．पुंलिखाम ।．२९ B मध्यसं।

[^10]:    १ A．ल। ₹ A．यां। ₹ A．यव।४D．भे．A．गो। ५ A．गो। \＆D．F．द्वि B．द्धि। ज B． F ．हिका। ८ F ．बा D ．बन्ध। ३ A ．न कर्तिव्ये B न कर्तव्यं। १० D．F．तु। ११ A ．ले। १२ A ， चिबु। १३ $A$ गस्याद्वृ्। १४ $A$ लं। १५ $F$ न्दूं। १६ $F$ ब्यं। १७ $A$ ．ताः। १८ $B$ रे।

[^11]:    १ A. न । २ D. नं मू। ३ A भि। ४ A . वृषणादा F . वंक्षणादा। ५ A . र्धार्ध। \& D . वत् ।
    

[^12]:    १ D . न्वेः च A न्विश्र। २ A . द्धि। ₹ F . चतुर्यवा। ४ D . येत्। ५ F यें A . यां। \& BD . तत्र। ७ $\Delta$. अर्ध। < B. F. गे। \& B D कुक्षो। १० F घः। ११ This stanza is found only in B and D । १₹ D रू। १₹ D रंत।

[^13]:    १ A ला। ₹ AB च। ३ A कू । ४ A शारा। ५ BD पा $\mathrm{A} F$ म, श्रो। ६ A च। $\bullet A$ त। $\operatorname{D} . \mathrm{B}$. त्वा। \& F सं।

[^14]:     $<\mathrm{A}$ द। $९ \mathrm{D}$ च्यं । १० A न्ये । ११ A सूत्रपक्षस्य । १२ B. D. F. फलम्न । १३ A ल:। १४ A लान्तकः। १५ D त्रि। १६ B न्य। १७ A कर्टिं। १८ A स्तिर्यें।१९ A बन्धु। २० A को।

[^15]:    १ A . ब। ₹ B . लं। ३ $\mathrm{B} D$. तः । ४ D न्येनि। ५ A न B ना। $\varepsilon \mathrm{D}$ लेंखें।

[^16]:     © $A$ रि। $A$ ले। $9 \circ B$ किथपरिस्थितम ।

[^17]:    १ $F$ णे। २ $A$ म। ३ $D$ न्यस्सूत्र $B$ न्यं सूत्र। ४ $A$ देवं। ५ $B$. $D$. स्तथा। \& $F$ पु।

[^18]:     ७ $D$ चा। $<D$ नव। $S D$ र्चोप। १० $F$ ष्टि।

[^19]:    १ D अरुणारुणक्कारा। ₹ A 令ः। ३ $\mathrm{B} D$ त्रि। 子 B नि ।

[^20]:    १ $A$ भानुः। २ $B$ दक्षिणाधेहस्तं...। ₹ $A$ तुष्वेगं।

[^21]:    १ D विस्तुतः। २ F रे। ३ A मुखं राजे। ४ ADF का B कीकराखान्तं। ५ F मम्रा।
     १२ A कृषणाः। १३ B D ल⿸尸匕二厶य।

[^22]:    १ A तन्निरुप्यते। २ D च्छिद्रा। ₹ B D पा।४ A रस। ५ A म। \＆ A धा ७ A नार्या। \＆$A$ री। $\mathrm{A} A$ भा।

[^23]:     \& $F$ वेगा $A$ वेद्ना।

[^24]:    $\mathrm{fin}(\mathrm{D}$ बिंचित्राणि। २ D स। ३ DF ता। $\times \mathrm{A}$ चाडप? । ५ A वा।

[^25]:    9. D द्य्यते। २ D स्यातप । ३ । F रमान्। ४ D णी। ५ F सिहारि।
[^26]:    

[^27]:    

[^28]:     SF|

[^29]:    १ $C D$ भ्रीमस्सोम । ₹ $C$ ल्य। ₹ $D$ omits these two lines । ४ $A$ हां $F$ लान । ५ $D$ शस्तृथा।

[^30]:    
    

[^31]:    
     १६ $F$ पात। १७ $A$ वेनच। १८ $D F$ तान् परितः स्वि। १९ $A$ नांन। २० $D$ जे। २१ $F$ मोदा। ? २ क Р Р $\mathbf{A}$ का

[^32]:    १ DF रार्करया सह। २ D 捾 F ढं। ३ A ढाक F डगा । A तज्जल्म् ।

[^33]:    १ $A$ क्षे। ₹ $A$ एक । $D$ र्रेर। ४ CF ढ। ५ $A$ प्रतिबन्धेन यत्तोयं तत्ताढार्गं समुच्च्यें। \& $D$ च्यते। C क्षं। ८ $D$ मृदि।

[^34]:    १ D ता। २ A च। ३ F यन्त्र D यन्त्र्यन्त्रि । ४ D रच F चर।

[^35]:    

[^36]:    १ $D$ चापलाभयवर्जिता। ₹ $A$ धूठ। ३ $A$ य। $A$ ह। ५ $A$ नी।

[^37]:    १ D खा। ₹ F भि। 3 A र। ४ D त। 4 A पु D रुरू। ६ A गो। D यन्त्ती।

[^38]:    १ $A$ श्रा $D F$ शाद्ख। ₹ $D F$ साद्य। ₹ $D$ यो। $\gamma D$ वे। ५ $D F$ स्यासाद $1 \& A$ व । $\bullet \mathrm{D}$ न्येतेत्र। D शस्धितम्। $\rho \mathrm{D}$ ग्य। १० A 羽। ११ D द्ता। १२ D द्बननं। १ः D रमे।

[^39]:    9 $D$ स्यार्ध। ₹ $A$ ना। ३ $A$ हौ। $\gamma A$ न्त। ५ $A$ न्त्र। $\xi D$ व। $\mathcal{A}$ घ्व। $<A$ व § $A$ भा। १० $F$ व। ११ $A$ ह्लो। १२ $A$ घ्येस्दो $D$ घ्येत्से। १३ $A$ वा। १४ $A$ श्व।

[^40]:    १ F ट्र्त्रि । ₹ A जराजाश्वख्रोवातैः । ₹ D शे। $\gamma \mathrm{A}$ णां। ५ D घ्यते। ६ D ग़गमक।
    

[^41]:    १ A प। २ A स्वे। ₹ A 习। $\gamma \mathrm{D}$ कौतू। ५ D हसेते। $\xi \mathrm{A}$ रु। A मध्ये वीक्ष्यन्वि ।
     १६ D रा१७ A घा।

[^42]:    १ $D$ न्दःसम्न्नविशारददान्। २ $D$ तिपारगान्। उ $A$ ₹वकाव्यं पठयतामसौ। * $A$ था। ५ $D$ वे। \&. $D$ न्त आध्यातः। $\cup A$ हे। く $F$ र्थ। ९ $A$ च। १० $D$ केः १११ $D F$ च। १२ $A$ व्य। १₹ $D$ तः। १४ $A$ खैः। १५ $A$ णाः। १६ $A$ ण:ं। १० $A$ टा। १८ $A$ यु।

[^43]:    

[^44]:     < A दा।९ A व। १० A खं। ११ A धर्मेमु। १२ D साधैंः । १₹ F च । १४ A पं। १५ $A$ ध। १६ $D$ छस। १७ $A$ तिस्यात्।

[^45]:     s D दयोडपिच।

[^46]:     च। $4 A$ तन्यू।s $A$ स्यव। १० $A \ldots \ldots$ नातुवादनं।११ $D$ प। १२ $D$ क। १३ $D$ यर्क। १४ $D$ कु।

[^47]:    १ A रि। २ D तिः । ३ D ब्वा। ४ D चा। ५ A भवः। \& AF धु। D लस्तर्वार्थेदेदने। 6 F वा $\mathrm{A} A$ गो।

[^48]:     कुंजर् चूर्ण समये F उच्चाकुटलां। $\cup \mathrm{D}$ पुखानू कोलहिंसांभ्र। ८ A कं।

[^49]:    
    

[^50]:    १ $A$ स्तानु। २ $A$ व। ₹ $D$ दूरी। ४ $D$ भः। ५ $D$ हा। ६ $A$ द्वो व्वसी सेयं $F$ द्ये करो। $\bullet A$ आर्षमूल्स्स्य मलं च F ऊर्ष．．．मूलं च। $<\mathrm{A}$ सा। $\rho \mathrm{D}$ हौ। १० D गी। ११ A को।

[^51]:    १ AF दौ। २ D तु। ३ A द्र। ४ AF हां। ५ D वा। § AF बा। ७ A तृषषषु। < $D$ न्द। $A$ व। १० $A$ र्मा। ११ $D$ म्बाः। १२ $A$ न्य। १३ $D$ क्षपदा। १४ $A F$ ध्वनि।

[^52]:    १ A दा। २ D टा आरोमहर्षणाः। ₹ D वं स। $\gamma \mathrm{D}$ यद्दन्ति। ५ A न। ६ A दघात्। ७ D म्भी। $<A$ 光 $F$ 并। ९ $A$ त्र। १० $A$ णाः। ११ $D$ विचार। १२ $D$ च। १३ $A$ त्प। १४ $A F$ या दू। १५ $A$ म्म। १६ $A$ ता। १७ $A$ र्च्य।

[^53]:    १ A क्यां। ₹ AF को। ३ A मान्य F न्मान्य। $\gamma \mathrm{D}$ हूय। ५ D ज्ञात। \& A यन्स। $\cup \mathrm{F}$ काल A क्तामाला ८ AF गो। A A लाल।

[^54]:     $<\mathrm{D}$. तसक्झोने। $\rho \mathrm{D}$ यौं। १० D पौ। ११ A स्य। १२ A या। ₹ A ष। १४ D त। १५ D न्मू। १६ D क्षं। १७ D च्रं। १८ D कृत्वा। १९ D नं। २० A चि।

[^55]:     < $D$ न्वि। ९ $D$ न। १० $A$ ही। ११ $D$ तु। १२ $A$ कवा। १३ $D$ योद्धारः । १४ $D$ त्रा। १५ $D$ वा। १६ $A$ य । १७ $A$ नावार्मेतेय। १८ $A$ मध्यमा हीयाः।

[^56]:    १ A साम्बती। ₹ D चतुष्कलाः । FA गू। ४ D म्बष्का। ५ A आहराः ।६ A ता... F सस्तथवायः।
     १३ A -सयातः । १३- A तमि। १४ D दा। १५ A ङ। १६ D स्तश्र। १७ D गौ। १८ A बाहो। ११ $A$ त। २० $D$ च। २१ $A$ का। २२ $D$ च। २३ $D$ का।

[^57]:    १ $A$ च। ₹ $A$ रा। ₹ $A$ मुद्रकः। $\times \mathrm{A}$ omits this Pâda । ५ D त्माकोप। \& A चोक्षा। ७ D अ्ञात्ञ। < D जी। 9 A भो। 90 A यः। 99 A शिरासि द्विणि। १२ A ससमाना। १३ $A$ हादिनान्ते।

[^58]:     4 D. तुधासु। १ A न्धस्याला। १० D लम्बां वल्गां। ११ A बलां। १२ A . ला। १३ A त्तत: ई १४ A पा ११५ D है।

[^59]:    १ $D$ घंतं। ₹ $A$ प्ड। ३ $A$ नाक्ष्रिम्रं। $A$ याः । ५ $A$ वीस $D$ नीक्षणाद्धारं। \& $A$ बिडं।
    

[^60]:    

[^61]:    १ $D$ क्षे। २ $A$ छिनौ चार्धाए्दिकौ। ३ $A$ व। $\gamma A$ न। ५ $D$ च। $\& D$ चाटु $A$ चापु $\cup A$ च्छा। $<A$ धौौ, घणौ। $९ A$ न्व। १० $D$ न्यद् ज्ञाता च वहेन। ११ $A$ त्व । १२ $A$ रा। १३ $A$ कामू। १४ $A$ दि। १५ $D$ छण्डु $A$ छड। १६ $A$ धो। १ง $A$ तम। $A$ १८ $D$ न्तो बुडकी। १९ $D$ नी:। २० $A$ क? ।

[^62]:    १ $A$ रान्ते। $\circ A$ दं। ₹ $A$ मान्च। \& $D$ तो। ५ $A$ हवमिच्छद्विश्ञा। \& $A$ भ्रुतं। $\cup A$ र।
     १ร $A$ क्षो। १७ $A$ गानो। १८ $D$ चा।

[^63]:    
     १₹ This line is omitted in D 1 ir A \& हे।

[^64]:    १ D वरार। २ A यो। ₹ A वा। ४ A आा। ५ A कास्ते। ६ DS श्रुभावाःः। A has विचित्रं यस्य सर्वोद्र विगरो नामनामतः। ८ $A$ चे $९ A$ य। १० $D$ लः। ११ $A$ व क्षे। १२ $A$ गो। १३ $D$ व। १४ $D$ यांतुष । १५ $A$ गो। १६ $A$ जीः। १७ $A$ र्लोवीर्म। १८ $A$ यः। १९ $A$ णः। ३० $D$ स्सर्वाः। २१ $A$ द्याकाकृतीः।

[^65]:    १ $D$ शूलका शूलिनौ। ₹ $A$ बो। ₹ $A$ पा:। $8 A$ कुद्धौ स्वसती वातफेनकौ। $५ A$ कि। \& $A$ क।
     या। १६ $A$ श्रिन्रेक्षणविशालिनः। १७ $D$ स।

[^66]:     $\leqslant D$ र्थे। १० $A$ तिं। ११ $D$ रूपवर्णतः। १२ $D$ रः। १₹ $A$ लिं। १४ $D$ नित। १५ $D$ adds these two lines 1

[^67]:    १ A साब। २ D चः। ₹ D कथितः सोमभूभुजा । $\gamma \mathrm{A}$ कथितः। ५ A सेनु D सैनु। $\& \mathrm{D}$ ह्लो। $\cup \mathrm{D}$ म। ८ A जः। $\rho \mathrm{A}$ अ। १० A शूराध्ताः। ११ A या स्य। १२ D भी। १३ D सै १४ $D$ हो। १५ $A$ ण। १६ $A$ सा वा नवास्स।

[^68]:    
    

[^69]:    
     this line । १४ $D$ वा। ११५ $A$ राशाणे। १६ $A$ रादि $1 A$ १७ ने।

[^70]:    १ $A$ स्थ। ₹ $A$ ढि। ₹ $A$ सापू। $\gamma A$ मं। ५ $A$ लिक्षित्ताइये। \& $D$ येन कोपो भवेदृवम्।
     १५ $A$ नोवा। १६ $A$ भोरुप। १७ $A$ तृ। १८ $D$ न्भ। १९ $A$ श्ष। २० $A$ लफ। २१ $A$ येच्चिश। २२ A यद्छे। २₹ D ष्विश। २४ A त्र। २५ A राबगताने। २६ A को। २७ A पा। २८ A कृद्ध।
    

[^71]:    १ $F$ थोगव। २ $A F$ बणेगमि। ₹ $A$ दा। $\gamma A$ वाते। $५ A$ वा। \& $A$ डा। $6 A$ च। $<A$ गर्भि। ९ $A$ सश्न। १० $A$ ताक्ट। ११ $A$ तागो। १२ $A$ हाकह्न धदिश्ध। १₹ $A^{- \text {ले किण्ये। }}$ १४ $A$ कागो। १५ $A$ ला। १६ $A$ जा। १७ $A$ द्राद्धि। १८ $A$ का। १९ $A$ सूम। २० $A$ ति। २१ $A$ सुंक्ष । २२ $A$ जा। २₹ $D$ न्वरगीन । २४ $A$ ध। २५ $A$ ण्ड। २६ $A$ काश्रा।
     A घन्ता। ३५ A 手। ३६ A तृष्टूरी। ३७ A स्या। ३८ D खाचितम । ३९ A शा। ४० A क:! © $A$ खात्। ४२ $A$ सै।

[^72]:     s $A$ न्व। १० $A$ यक। ११ $A$ घन पूंवं।१२ $A$ न. वि। १३ $A$ समानसा। १४ $A$ म। १५ $A$ मा। १६ $A$ सि।

[^73]:    
     पश्चमनमिति। १३ A किल हुहै। १४ A तमृति। १५ D णा। १६ A यज्ञानान। १७ A च। १८ A पश्धाद्। १९ A स्याच। २० A सज्यायां। २१ A द्रिवोतुवीतम्। २२ D चिन्ता। २३ A य（स？） D यनादीक्नि। コレ A ＝ाะ 1

[^74]:     अ $A$ सु। १० $D$ याः। ११ $D$ वीन्ते। १२ $A$ याम्। १३ $A$ भा। १४ क्का। १५ $A$ त्र। १६ $A$ रे। १ง $A$ त्त। १८ $A$ च्या। १९ $A$ डि। २० सूक्षिता। २१ $A$ क्कि $D$ करेरे्। २२ $A$ दुर्वं। ₹३ $A$ रा
    
     ३८ $D$ omits this line। ३९ $A$ खा। ४० $D$ फा। ४१ $A$ र्याम । ४२ $A$ ईर्यमा। ४ ३द्ध। ४૪ $A$ त ।
    

[^75]:    The Times Literary Supplement, London: These studies are a valuable addition to Western learning and reflect great credit on the editor and His Highness.

